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ABSTRAKT
Ky hulumtim ka për qëllim kryesor fokusimin në temën e “kujtesës kolektive“, çfarë do të
thotë kujtesa kolektive dhe cilat janë qasjet kryesore në përdorimin dhe ruajtjen e saj? Cili është
roli që luan Arkitektura si disiplinë në gjithë këtë rreth vicioz të kujtesës kolektive, duke
shqyrtuar si rast të veçantë studimi transformimet drastike në qytetin e Prishtinës.
Duke kaluar përgjatë një linje të gjatë argumentimi, vëzhgimi dhe hulumtimi mbi situatën
aktuale në Prishtinë, si dhe, mbi atë se çfarë kanë thënë të tjerë para nesh mbi “kujtesën
kolektive” dhe rëndësinë e saj, do të përpiqem të i’u përgjigjem dy prej pyetjeve kryesore të
këtij hulumtimi si dhe do të vërtetojmë hipotezën mbi të cilën është ndërtuar dhe konceptuar
ky hulumtim.
Personalisht mendoj që tema e “kujtesës kolektive” është shumë me rëndësi që të hulumtohet
dhe studiohet sidomos për shoqërinë tonë kosovare e cila po kalon periudha tranzicioni të një
pas njëshme pothuajse në të gjitha sferat e jetës. Për më tepër, mendoj që është thelbësore që
të ngrejmë pyetje të cilat nuk kanë ende një përgjigjje, në të kundërtën mund të ndodhë që të
mbështesim ose të fshijmë vite të tëra histori të profesionistëve më të mëdhenjë që ka njohur
deri më tani ky qytet me justifikimin se “roli i tyre në shoqëri nuk është aspak i nevojshëm, aq
më pak i veçantë”. Për të hulumtuar “kujtesën kolektive” dhe ndryshimet drastike që kanë
ndodhur në qytetin e Prishtinës mendoj që duhet të fokusohemi tek shpjegimi “si” dhe “pse”.
Për të shpjeguar “si” do të thotë të rindërtosh serinë e ngjarjeve specifike që shpunë nga një
pike në tjetrën. Ndërsa të shpjegosh “pse” do të thotë të gjesh lidhje shkakësore që kanë ndikuar
tek ndodhja e një serie ngjarjesh specifike që përjashton të gjitha mundësitë e tjera. Me që rast
do të prezantohen periudhat e arta dhe vitet e lulezimimit të arkitekturës në Prishtinë, në mënyrë
që të kuptohet më mirë gjeneza e Modernizmit në Prishtinë dhe faktorët socio-ekonomikë por
dhe politikë që ndikuan në shkatërrimin e trashëgimisë kulturore e shpirtërore të Prishtinës.Vite
dhe arkitekturë kjo e cila në vete ndërthen pjesën më të madhe dhe ndërlidhjen më të
jashtëzakonshme me kujtesën kolektive në qytetin e Prishtinës.

Fjalet kyçe: Kujtesa, Harresa, Modernizmi, Modernizimi, Prishtina, Utopia.
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ABSTRACT
This research aims to focus on the topic of "collective memory", what does collective memory
mean and what are the main approaches to its use and preservation? What is the role of
Architecture as a discipline in all this vicious circle of collective memory, considering as a
special case study the drastic transformations in the city of Prishtina.
Going through a long line of argumentation, observation and research on the current situation
in Pristina, as well as on what others have said before us about "collective memory" and its
importance, I will try to give answer to two of the main questions of this research paper and
we will confirm the hypothesis on which this research is built and conceived.
Personally, I think that the topic of “collective memory” is very important to be researched and
studied, especially for our Kosovar society, which is going through transition periods in almost
all spheres of life. Furthermore, I think it is essential to raise questions that do not yet have an
answer, otherwise we might end up backing up or erasing years of stories of the greatest
professionals this city has ever known with the justification that "their role in society is not
necessary at all, much less special".
To explore the "collective memory" and the drastic changes that have taken place in the city of
Pristina, I think we should focus on explaining "how" and "why". To explain "how" means to
reconstruct the series of specific events that lead from one point to another. While explaining
"why" means finding causal links that have influenced the occurrence of a series of specific
events that exclude all other possibilities. On that occasion, the golden periods and the
flourishing years of architecture in Prishtina will be presented, in order to better understand the
genesis of Modernism in Prishtina and the socio-economic and political factors that influenced
the destruction of the cultural and spiritual heritage of Prishtina. Years and architecture which
in itself are built for the most part and the most extraordinary connection with the collective
memory in the city of Prishtina.

Key words: Memory, Forgetfulness, Modernism, Modernization, Brutalism, Pristina, Utopia.
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MIRËNJOHJE
Si çdo i ri i cili në mendjen e tij thur ëndrra të shumta për të fluturuar i lirë drejtë suksesit dhe
arritjeve në jetë, edhe unë isha një prej shumë të rinjëve Kosovar që për veten thura ëndrra nga
më të ndryshmet, ndër to, të marr titullin arkitekte. Ndoshta, asnjëherë me mendimin për të
arritur këtu ku jam sot, por gjithmonë me bindjen se do të vijë një ditë kur me eksperiencën
dhe shkollimin tim do të jap një kontribut sado të vogël për komunitetin. Andaj sot ndjejë
kënaqësi të veçantë që më ipet mundësia të falenderoj njerëzit të cilët luajtën rol kyq në
formimin tim njerëzor dhe professional.
Falënderoj familjen time të ngushtë të cilët nuk rreshtën asnjëherë së besuari në mua dhe në
ëndrrat e mija ndoshta të pakuptimta ndonjëherë, duke mos kursyer mbështetjen e tyre të
vazhdueshme morale dhe financiare në çdo sfidë që i kam vendosur vetes para.
Falenderime të përzemërta shkojnë edhe për mentorin e kësaj teme, profesorin Arbër Sadiki i
cili me përkushtimin dhe profesionalizmin e tij ishte udhërrëfyesi i duhur për ta përmbyllur me
sukses këtë hulumtim, duke më ndihmuar dhe rekomanduar gjetjen e literaturave adekuate për
të zhvilluar një temë të tillë.
Faleminderit çdo personi i cili me prezencën e tij në jetën time e bëri akoma më të bukur dhe
shumëngjyrësh rrugëtimin tim akademik. Faleminderit që me këshillat dhe rekomandimet tuaja
plotësuat çdo zbrazëti të imazhit që kam dashur të jem dhe të paraqes gjithmonë si person.
Thjeshtë Faleminderit…
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PARAHYRJE
Njeriu rritet me kujtime, këto kujtime i japin atij vlerë dhe e mbajnë të gjallë për aq kohë sa
mendja dhe trupi i tij të jenë akoma në gjendje të përjetojnë ndryshimet dhe ritmin e shpejtë të
jetës që na ka mbërthyer para. Ashtu si njeriu edhe hapësirat urbane janë të mbushura me
kujtime. Disa nga këto kujtime i përkasin aspektit individual por disa të tjera bëjnë pjesë në
grumbullin e kujtimeve kolektive. Prandaj “Qyteti është organi më i mire i kujtesës, të cilin
deri më tani njeriu ka arritur ta krijojë” thotë Lewis Mumford. Shoqëritë njerëzore duke filluar
nga ato më të lashtat e deri tek ato më modernet të ditëve të sotme janë dëshmitare të një sër
ngjarjesh, revolucionesh, luftërash, ngritje dhe rrëzime perandorish, që në gjenezë kanë të bëjnë
me kujtesën. Dhe kush më mire se sa perandorët dhe sundimtarët e epokave të ndryshme ta
kishin kuptuar këtë gjë. Ata kishin kuptuar sekretin e lavdishëm të ndërtimit të qyteteve për të
treguar lavdinë gjatë sundimit të tyre dhe duke orientuar kështu masën e gjerë drejt idesë se
çfarë duhet mbajtur mend (Sadiki, 2018, p. 24)1.

Uroj shumë që drita e dijes të arrij të mposhtë errësirën e injorancës që ka kapluar këtë shoqëri
përpara se të jetë bërë tepër vonë dhe kjo perde kaq e trashë e heshtjes të shembet përtokë.
Ndonjëherë, ndoshta edhe në naivitet, mendoj që shoqëria jonë kosovare është duke kaluar një
revolucion të tmerrshëm zbutje injorante pa e kuptuar fare, njëlloj sikur se ndodhi me shoqëritë
e lashta gjatë revolucionit agrokulturor famëkeq për njerëzimin. Të jemi vallë duke rënë thellë
në kurthin e kohëve moderne që i kemi krijuar vetëvetes pa vetëdije?
Për shoqëritë e lashta ‘shtëpia’ ishte i tërë territori, me kodrat e saj, lumenj, pyje dhe qiell të
hapur. Fshatarët tipik kalonin pjesën më të madhe të ditëve të tyre me punët në fushë dhe vetëm
një pjesë të vogël të kohës në struktura të imëta prej guri, balte ose druri gjë kjo e cila e mbështet
faktin se habitati i jashtë qoftë ai natyrorë ose jo natyrorë që së bashku e përbëjnë strukturën e
një fshati ose qyteti është shumë herë më i rëndësishëm dhe thelbësorë për të akumuluar
mbamendje ose kujtime për të. i gjithë qyteti ose fshati duhet të llogaritet si shtëpia jonë e
vetme, prandaj njerëzit e lashtë krijonin një lidhje shumë të forte me gjithë këtë strukturë të
madhe që përbënte “shtëpinë” e tyre që ne sot i kemi vënë emrin qytet. Ky ishte një revolucion
me ndikim të gjerë, ndikimi i të cilit ishte psikologjik më shumë se sa arkitektonik.
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Dhe mendoj që këtë lidhje kaq të fortë që njerëzit e lashtë krijuan me vendbanimet e tyre ne e
kemi humbur tërësisht si shoqëri gjatë evolucionit njerëzor, duke u fokusuar ekskluzivisht
vetëm në hapësirën disa metra katrorë me shtylla betoni dhe çati në të cilën jeton familja jonë,
duke përjashtuar kështu pjesmarrjen e qytetit në gjithë këtë kompozim strukturorë të
pakuptimët që kemi krijuar dhe duke u kthyer kështu në antagonistët kryesor të shfarosjes së
vlerës së qytetit dhe kujtesës së tij.
Përshembull, a mendon ndonjëherë dikush se si ka qenë Prishtina e viteve 45-90-të ? A ishin
shumica e ndërtesave të ndërtuara me baltë, dru dhe kashtë, a cilësohej një ndërtesë trekatëshe
një rrokaqiell? Po rrugët, ishin të vjetra dhe të përbaltuara, me pluhur në verë dhe me baltë në
dimër, të ngarkuara me këmbësorë, kuaj, dhi a pula? Çfarë mund të themi për zhurmat, a ishin
ato një kompozim i njerëzve dhe kafshëve, së bashku me ndonjë zhurmë të rastësishme të
ndonjë sharre apo çekiçi? Po në perëndim të diellit, çfarë e ndriçonte pamjen e zymtë të
errësirës, një kandil apo një qiri? Nëse një banor i kësaj periudhe kohore do të shihte Prishtinën
sot, çfarë do të mendonte? Me të gjitha të këqijat që i kemi sjellë mbi supe Prishtinës kemi
filluar të ngjasojmë me peshkaqenët, tabloja e të cilëve thotë qartë, duhet të notosh, sepse në të
kundërtën mbytesh, ndërsa tabloja jonë është shkruar të thotë, ndërto mbi kurrizin e së vjetrës,
sepse në të kundërtën do shtypesh nga tjetri dhe ti më nuk do vlesh asgjë! Në fakt a qëndron
kështu e vërteta?

Ky mos shqetësim për vlerën, arkitekturën dhe kujtesën e qytetit ka filluar që të bëhet aktorë i
rëndësishëm, në mos më i rëndësishmi në teatrin e mendjes injorante njerëzore. Ndoshta nuk
kam njohuri dhe nuk jam e aftë të shpjegoj dhe argumentoj qëllimin thelbësorë që ka vënë
shoqëria jonë kosovare në kurriz të të të vjetrës, kulturës dhe vlerave të qytetit, madje as si një
profesionist nuk arrij ta kuptoj këtë gjë. Po përpiqemi të gjithë njëkohësisht si të pangopur në
një garë që të mbledhim arrat e vetme “fitimprurëse” që kanë mbetur pa prekur, por çfarë do të
arrijmë me këtë gjë, do kënaqemi përkohësisht? Po pastaj? Do harrojmë, njësoj siç jemi mësuar
ta bëjmë tash e disa kohë? Disa mund edhe të thonë se kjo nuk është dhe aq gjë e keqe, se nuk
është qëllimi ai që na bën të lumtur por rruga drejt tij. E vërtetë që të ngjisësh malin Everest
është më ngazëllyese se sa të qëndrosh në majë të tij, por çfarë kuptimi ka e gjithë ajo rrugë
dhe sacrifice që ke bërë në qoftë se nuk të ka mësuar asgjë mbi vlerësimin e cdo gjëje që të
rrethon, mbi vlerën e çdo guraleci që të ka ndihmuar të ngjitesh lartë, mbi vlerën e çdo rreze
drite që ka ndriçuar rrugën tënde dhe mbi freskinë malore që ka rrahur ballin tënd të djersitur
e trupin tënd të rraskapitur nga lodhja për të arritur majën. Mendoj që duhet ta shqyrtojmë edhe
njëherë pyetjen se çfarë duhet vlerësuar në rrugën e gjatë drejtë suksesit përpara se të japim
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verdiktin final mbi vlerën dhe rëndësinë e kujtesës së qytetit. Në kohët moderne që ne po
jetojmë, kemi krijuar idenë që gjatë evolucionit tonë qindar vjeçarë ne kemi fiuar aq shumë
dije dhe njohuri sa për të përballuar dhe tejkaluar çdo sfidë me të cilën do të mund të
ballafaqoheshim në të ardhmen e afërt. Mirëpo në paradoksin e dijes thuhet që “Dija e cila nuk
ndryshon sjelljen, është e padobishme”. Çfarë mund të themi në këtë rast, që gjithë këtë dije që
kemi akumuluar për aq vite jemi duke e shfrytëzuar vetëm dhe vetëm për të bër dëm dhe asgjë
më shumë, duke shfarosur e bër “kurban” çdo të mirë që këtij vendi i ka mbetur dhe çdo lloj
vlere shpirtërore, njerëzore, kulturore e arkitekturore që ky vend na ka dhënë pa rreshtur. Sado
që jemi munduar të mos jemi pjesë shkatërruese në këtë plan të madh, të mos jemi aktorë të
kësaj drame madhështore, që në gjenezë është nisur nga e keqja, gjithmonë kemi dalur humbës,
injoranca na ka lënë gjithmonë pas edhe pse “Objektet tona kanë një skenar, një arkitekt, një
zhvillim, një histori dhe mbi të gjitha ato kanë domethënie”.

Ky progres jo kulturorë dhe kjo rritje e pavetëdijes kanë zënë vend në brendësi të një biosfere
të brishtë dhe teksa ato rriten e forcohen çdo ditë, ato çlirojnë valë tronditëse për të destabilizuar
atë që në masë njihet si vlerë e kështu duke fshirë vite histori nga faqja e dheut. Nëse e keqja
që ka nisur bëhet akoma edhe më e keqe, asgjë dhe askush nuk mund të na shpëtojë më nga
përmbytja e madhe kulturore, historike e arkitektonike që po na pret. Nuk është e vështirë të
bindësh njerëzit të dëshirojnë më shumë. Lakmia i zë shumë kollaj njerëzit. Tashmë edhe
shprehja “Mos u shqetësoni, çdo gjë do të shkoj mire” nuk ka më kuptim, kur sistemi politik
bërës është shëndërruar në një sistem grykës të pangopur dhe kaotik, me përmasa të një rritje
me hapa galopantë, ku askush nuk e di e aq më pak ta parashikojë se ku do të jetë destinacioni
i fundit drejtë të cilit po nxiton. Dhe përderisa ky sistem i pamëshirshëm udhëheq me jetët
tona, ne vërtetë duhet të bëjmë çdo përpjekje të mundshme për të kuptuar dhe parandaluar të
metat dhe planet e tij, përpara se të ndodhemi përballë një katastrofe apokaliptike të
padëshiruar. E gjithë kjo trysni dashakeqe, i gjithë ky degradim publik dhe privat që ka
përjetuar Prishtina viteve të fundit nuk mund të na errësoj sytë, apo ndoshta edhe i’a ka arritur
ta bëjë. Por cili ishte çmimi? Në shkëmbim të pushtetit dhe pasurisë edhe “profesionistët”
nënshkruan në heshtje marrëveshje të cilat i detyruan ata që të heqin dorë nga domethënia.

Nga i gjithë ky cirk vicioz i cili na ka kapluar, shpresoj të gjejmë një klauzolë të menjëhershme
shpëtimi, përpara se e keqja të ketë përfshirë në planin e saj dashakeqë edhe atë pak copë vlere
që Prishtinës i ka mbetur nga arkitektura dhe kujtesa e qytetit. Dhe në këtë pikë në të cilën
ndodhemi vetëm një kredo revolucionare do të mund të shpëtonte kulturën, trashëgiminë dhe
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gjithë vlerat e tjera të këtij vendi përpara se kollapsi të ketë fundosur sistemin tonë të vlerave.
Sikur të zotëroja një manual diagnostik për të gjeneruar përgjigjjet e të gjitha pyetjeve që
vlojnë në mendjen time. Diçka që do të më mundësonte të kuptoja se nga buron e gjithë kjo
ligësi për të përqafuar të keqen? Në çoftë se në mesjetë supozohej ose besohej se duart e
piktorëve, poetëve, kompozitorëve dhe arkitektëve viheshin në lëvizje nga muza, engjëjt dhe
shpirti i shenjtë, a thua vallë në kohët moderne të jemi duke u vënë në lëvizje nga shpirti i ligë
dhe djalli. Vërtetë vallë të jemi aq të ligë, sepse e gjithë kjo ligësi e jona po pasqyrohet aq bukur
në këtë masakër arkitektonike që kemi bërë deri më tani.

Nëse edhe ne si profesionist dëshirojmë të dimë nëse kemi ndërgjegjje të pastër në këtë rreth
vicioz, mendoj që thjeshtë duhet të hedhim shikimin edhe njëherë në fillim të zingjirit, se një
pjesë e fajit është edhe e jona. Jeta si një proces gradual i ndryshimit të brendshëm që na shpie
nga injoranca drejtë diturisë me anë të përvojave të jetë vallë duke na thirrur për reagim dhe
ndryshim, duke qenë se jemi të rrethuar nga një lum dëshirash dhe ambiciesh të cilat lindin dhe
vdesin brenda këtij lumi.
“Në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë, Wilhelm von Hamboldt 2 – një nga arkitektët drejtues
të sistemit modern të edukimit – ka thënë se qëllimi i ekzistencës është “distilimi i sa më shumë
përvojave jetësore në dituri”. Ai gjithashtu ka shkruar se ka vetëm një kulmim në jetë - të arrish
të masësh me anë të ndjenjave çdo gjë njerëzore” (Harari, 2018, p. 246)3. Dhe në qoftë se ky
pohim qëndron akoma edhe në ditët e sotme, si ka mundësi që shoqëria jonë kosovare të mos
ketë pasur mundësi që asnjë nga përvojat tona jetësore për vite me radhë ta kthejë në dituri,
dituri kjo me anë të së cilës do vlerësohej vlera dhe kujtesa e qytetit, elemente këto kaq
thelbësore dhe të thjeshta për t’i realizuar. Ndoshta dëshirojmë të vazhdojmë të jetojmë në
fantazi, sepse ajo i jep kuptim vuajtjes apo do ngrejmë zërin e do ndëshkojmë ata që na morën
nga duart dhe po vazhdojnë të na marrin edhe atë pak vlerë të kujtesës kolektive dhe
arkitektonike që na ka mbetur. Nuk mund të pranojmë të rrimë e të presim duarkryq duke
pohuar se “Epo tashmë u bë, iku edhe një”, ne nuk jemi askushi dhe nuk zotërojmë pushtet të
tillë për të vjedhur kujtimet e askujt aq më pak ato të kujtesës së qytetit.
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Gjeneratat e reja nuk e meritojnë të rriten vetëm me tregime nëse do kenë fatin që dikush nga
familjarët e tyre të kujtoj akoma diçka, ata nuk e meritojnë të mos e shijojë qytetin ashtu siç ka
qenë, ashtu siç do të duhej edhe të ishte. Askush nuk e meritoi një gjë të tillë, aq më pak
Fakulteti Teknik, ai nuk e meritoi një fasadë të tillë prej fantazme, Hoteli Bozhur një zbukurim
alla shllag ëmbëlsirash, Pallati i Shtypit dhe Hoteli Grand një fasadë të tillë qelqi e cila do i
hynte në punë vetëm njeriut merimangë për të testuar qëndrueshmërinë e rrjetës së tij. Fasadimi
dhe qelqëzimi i kësaj kategorie përbëjnë recetën me ingredientë të sigurtë për një katastrofë të
rangut që Prishtina dhe qytetarët e saj përjetuan. Shumë herë kemi qenë dëshmitarë të fjalimeve
dhe shkrimeve të shumta në mediat elektronike mbi fakti se një nga objektet e lartëpërmendura
nuk përbën vlerë për qytetin dhe qytetarët e Prishtinës. Me të vërtetë jam kurioze të di se si
pasojë e çfarë mase neuronesh dhe grupi individësh rrjedh një pohim i tillë mbi atë që duhet
cilësuar si vlerë dhe jo vlerë, vepër arti apo jo.

Në vitin 1917 Marcel Duchamp
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mori një nevojtore për prodhim në masë dhe e titulloi

“Fountain”, shkroi emrin e tij në pjesën e poshtme të saj, e deklaroi vepër arti dhe e vendosi
atë në një nga muzetë e Parisit. Njerëzit në mesjetë nuk do të kishin shpenzuar oksigjenin për
të diskutuar një gjë të tillë, mirëpo në botën moderne, puna e Duchamp-it konsiderohet një
kulmim i rëndësishëm artistik. Në klasa të panumërta në mbarë botën, studentëve të vitit të pare
u tregohet një imazh i “Fountain” i Duchamp-it dhe me një shenjë nga mësuesi shpërthen
trazira. Kjo është art! Jo nuk është! Po është! Në asnjë mënyrë! Pasi mësuesi i lejon nxënësit
të nxjerrin dufin, ai e fokuson diskutimin duke bërë pyetjen: “ Çfarë është arti saktësisht? Dhe
si e përcaktojmë nëse diçka është vepër arti apo jo?” Pas disa minutash të tjera diskutimesh,
mësuesi e orienton klasën në drejtimin e duhur: “Art është gjithçka që njerëzit mendojnë se
është art dhe bukuria gjendet në sytë e shikuesit.” Nëse njerëzit mendojnë se ajo nevojtore është
vepër e bukur arti – atëherë ajo është. Ç’autoritet më i lartë ekziston për t’u thënë njerëzve se
e kanë gabim (Harari, 2018, p. 237)? Edhe në rastin tonë do të duhej të vlente e njëjta logjikë
funksionimi, se nuk ka individ e as grup individësh qofshin ata edhe përfaqësues institucionesh
që mund të i’u tregojnë qytetarëve të një vendi se çfarë duhet ata ta cilësojnë si vlerë apo jo.
Çdo komb ka për detyrë morale që të ushqej përvoja të ndryshme tek anëtarët e tij dhe të
zhvillojë ndjeshmërinë e tij specifike mbi elemente të ndryshme kombëtare, qofshin ato
ekonomike, politike, kulturore, artistike gjë kjo të cilën ne si komb mendoj që kemi dështuar
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ta arrijmë. Si popull i lashtë që jemi, po me arkitekturë dhe kulturë ku jemi? Mbase larvat e
primitivizmit na kanë mbërthyer në thelb dhe kanë helmuar gjithë shoqërinë tonë kosovare mu
sikur epidemitë ngjitëse, të cilat nëse nuk marrin vëmendjen dhe trajtimin e duhur mund të
shkaktojnë katastrofa apokaliptike në dëm të kulturës, trashëgimisë, njerëzimit, qyteteve dhe e
fundit por jo më pak e rëndësishmja kujtesës së qytetit si elementin kryesor të të gjithë
ekzistencës njerëzore, sepse ashtu siç e nisa në fillim, njerëzit dhe hapësirat urbane jetojnë dhe
janë të mbushura me kujtime.
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KAPITULLI I
1. HYRJE
Ne qoftë se, siç thotë Lewis Mumford5 se: “Qyteti është organi më i mirë i kujtesës, të cilin
deri më tani njeriu ka arritur ta krijojë” atëherë lind pyetja sesi ka mundësi që ky njeri kaq i
menqur që ka ditur të krijoj kaq bukur qytetin, të dëshirojë të shkatërrojë krijimin e tij më
madhështorë dhe të papërsëritshme që ka krijuar, arkivuesin më të madh të kujtesës dhe
përvojave për shekuj me radhë?
Nëse me të vërtetë e duam këtë vend, është koha për të ngritur zërin dhe për të reflektuar, edhe
në qoftë se duhet të shkelim e thyejm rregullat e arkitekturës, edhe nëse duhet të shajmë e
shkelim mbi etikën tonë profesionale. Duhet që detyrimisht të bëjmë pothuajse të njejtën gjë
që bëri Victor Papanek në vitet e 70-ta me librin e tij “Design For The Real World” ndoshta një
nga figurat më të diskutueshme dhe më me ndikim në historinë e dizajnit të qëndrueshëm.
Dizajneri dhe edukatori i cili mbrojti me forcë dizajnin me përgjegjësi sociale dhe ekologjike.
Ai ishte kritiku më i madh i fushës që i takonte, teksa vë në dukje se "dizajni është bërë mjeti
më i fuqishëm me të cilin njeriu formon mjetet dhe mjediset e tij (dhe nga zgjerimi, shoqërinë
dhe veten e tij)” (Papanek, 1972) 6. Me një ton mjaftë provokues, popullor dhe shumë polemik
Papanek akuzon dizajnerët bashkëkohorë për shpërdorimin e burimeve natyrore për të
dizajnuar e krijuar gjërat të kota, kur nga përgjegjësitë e tyre shoqërore dhe morale kërkohet të
krijojnë dizajne që u shërbejnë nevojave themelore të njerëzimit dhe të zgjidhin krizën
mjedisore. Në këtë libër, Papanek identifikon veten si një dizajner krijues botëror ’brenda
kontekstit shoqëror’, i ndikuar nga grupimet e botës së tretë dhe i mbështetur me përbuzje për
tregun modern të konsumit
Sikur ne tani të bënim të njejtën gjë për arkitekturën në Prishtinë, njësoj siç bëri Papanek në
fushën e dizajnit në vitet 70-të duke fajësuar profesionin e dizajnit për krijimin e produkteve të
kota dhe pakënaqësinë e klientëve. Ndodhta një kritikë e ashpër pothuajse e rangut të Papanek
do të ishte zgjidhja e shumë problemeve të liga që po na mundojnë. Mbase për një kohë do na
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bënte “jopopullorë, të papëlqyer madje edhe të urryer” në masë, por qëllimi i kritikës tonë një
ditë do shkoj në vend dhe do ketë ndikimin e saj të jashtëzakonshëm në shoqëri dhe mbi të
gjitha për qytetin. Ky do ishte morali dhe qëllimi i vërtetë i profesionit.
Dhe në qoftë se duam të bëjmë vërtetë diçka të mirë për këtë vend, duhet ta shohim qytetin në
mënyrën sesi Aldo van Eyck e shihte atë. Teksa thekson se: “një shtëpi duhet të jetë si një qytet
i vogël nëse do të jetë një shtëpi e vërtetë, një qytet si një shtëpi e madhe nëse do të jetë një
qytet i vërtetë”, një imazh sugjestionues dhe i fuqishëm konceptualisht që u bë një figurë
paradigmatike e mendimit për ndjekësit e tij. Fraza e Aldo van Eyck se “një shtëpi duhet të jetë
si një qytet i vogël, një qytet si një shtëpi e madhe”, është një sugjerim që hapësira urbane duhet
të konceptohet në terma të hapësirës së brendshme.
Duke ri-formatuar çështjen e marrëdhënies midis hapësirave të brendshme dhe të jashtme si
një pyetje ekzistencialiste dhe psikologjike, dhe, në të njëjtën kohë, një problem urban, Van
Eyck shkruajti në 1956:
"Ne jo vetëm që po marrim frymë,por edhe po e nxjerrim atë jashtë.
Kjo është arsyeja pse do të ishte kaq e dobishme që lidhja e hapësirës së brendshme dhe
hapësirës së jashtme, midis hapësirës individuale dhe asaj të përbashkët brenda dhe jashtë,
midis së hapurës dhe së mbyllurit (e drejtuar nga brenda dhe nga jashtë) të ishte pasqyra e
ndërtuar e natyrës njerëzore, në mënyrë që njeriu të mund të identifikohet me të. Këto janë
realitete formale sepse ato janë realitete mendore. Për më tepër nuk janë realitete polare por
ambivalente.” (Van Eyck, 1976, pp. 90-129, 134-135) 7
Sipas Aldo van Eyck mjedisi urban duhet të jetë në gjendje të thithë kuptimin socio-kulturor,
ose duhet të jetë i disponuar në mënyrë të tillë që të lejojë individin dhe kolektivitetin të
projektojnë përvojat mbi të - të hartojnë përmbajtjen semantike në konfigurimin sintaksor.
Kuptuar në këtë mënyrë, mjedisi i ndërtuar është kuptimplotë jo vetëm përmes vetive të veta
të qenësishme (qofshin ato funksionale, estetike apo simbolike), por edhe në rolin e tij si një
agjent, i gatshëm për të galvanizuar kuptimin e ri dhe për ta marrë atë, pra promovimin e
krijimit të 'formës' shoqërore. Në këtë kuptim, forma urbane e ‘konfiguruar’ mund të thuhet se
përshtatet me kushtetutën e kuptimit në mjedisin e ndërtuar.

Van Eyck, A., 1976. Miracles of Moderation, Zurich: VIA 1, The Student Publication of the
Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania.
7
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Renzo Piano ndërkohë me të drejtë thotë se: "Një nga bukuritë më të mëdha të arkitekturës
është se çdo herë, është si jeta që fillon nga e para", dhe nuk mund të ishte ndryshe sepse me
të vërtetë arkitektura rilindë në çdo gjeneratë, duke qëndruar gjithmonë ashtu, e bukur dhe
krenare për të treguar historinë e saj qindar vjeqare dhe për të akumuluar kujtime dhe përvoja
të reja të cilat në thelb janë vetë kuptimi i rilindjes për të. Dhe nuk mund të kishte përkufizim
më të thellë se kaq, se arkitektura është vetë jeta dhe se jeta pa arkitekturë nuk do të kishte
kuptim.
"Si një arkitekt ju krijoni për të tashmen, me një vetëdije për të kaluarën, për një të ardhme që
në thelb është e panjohur" po sikur ky pohim nga Norman Foster8 të përkthehej në terma të
tjerë? Ndoshta për kohën që po flasim dhe qytetin që po trajtojmë më shumë do të na shkonte
shprehja “Si arkitekt ne po krijojmë për të tashmen, pa vetëdije për të kaluarën, për një të
ardhme që në thelb është tashmë e njohur”! Po krijojmë ëndrrat e të tashmes mbi kurrizin e
vlerave dhe të vjetrës, për një të ardhme e cila në thelb është e njohur për ne dhe e cila po na
shpie drejtë një fundi apokaliptik të humbjes së identitetit dhe vlerave si shoqëri.
Prishtina që ne po tentojmë të “ndërtojmë e zbukurojmë” përmes këtij ritmi arkitektonik dhe
këtyre imazheve të sapo dalura nga furrat renderuese plotë ngjyra e shkëlqim, një ditë do na i
kthejë përmbysë të gjitha turpet tona me të gjithë mllefin e akumuluar ndër vite. Dhe kjo do të
ishte shfaqja më e bukur në gjithë këtë teatër monstruoz që kemi krijuar, si revanshi më i denjët
për një shoqëri që ky qytet asnjëherë nuk e meritoi. Dhe nëse akoma ka mbetur diçka e mire
për t’u bërë në këtë vend, mendoj që “o tash o kurrë”, dija duhe të triumfojë mbi injorancën
dhe të marr drejtimin.
Sepse siç thot edhe profesori David Orr (Orr, 1991, pp. 1-2), “e ardhmja e shëndetit dhe
prosperitetit tonë global janë në rrezik të tmerrshëm, dhe vlen të përmendet se kjo nuk është
vepër e njerëzve injorantë. Përkundrazi, është kryesisht rezultat i punës së njerëzve me BA, BS,
LLB, MBA dhe PhD. Sipas tij duhet të ikim nga miti i ekzistencës, se injoranca është një
problem i zgjidhshëm. Injoranca nuk është një problem i zgjidhshëm, por më tepër një pjesë e
pashmangshme e gjendjes njerëzore. Përparimi i dijes gjithmonë mbart me vete përparimin e
një forme të injorancës.” 9
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Norman Robert Foster është një arkitekt dhe dizajner britanik. Lidhur ngushtë me zhvillimin e arkitekturës

"High-tech".
9

Orr, D., 1991. What Is Education For. The Learning Revolution (IC#27), pp. 1-2.
9

2. KONTEKSTI
Problemet në Prishtinë nuk janë të pakëta, nga çdo cep që të shohin sytë mund të identifikosh
problem të shumta, dhe me keqardhje e them se e keqja që ka nisur kohë më parë është duke u
bërë akoma dhe më e keqe.
Siç u cek edhe më lartë faktorët e problemeve në qytetin e Prishtinës janë të përbashkët duke
përfshirë kështu të gjithë indikatorët që përbëjnë piramidën e madhe shoqërore. Nisur nga
drejtuesit dhe përfaqësuesit institucional të cilët me mos kokëçarje kanë lënë pas dore vlerat,
shpirtin dhe “Genius Locin” e qytetit duke mos ndërmarrë hapa konkret për përpilimin dhe
miratimin e ligjeve të cilat do të bënin mbrojtjen nga shkatërrimi dhe zhdukjen e vlerave
arkitektonike të qytetit. Duke vazhduar më pas me përfaqësuesit e institucioneve edukative arsimore për neglizhencë dhe mos ngritje zëri nëpërmjet kampanjave të ndryshme vetëdijsuese
për qytetarër ndaj këtyre shkatërrimeve dhe transformimeve drastike që ka përjetuar arkitektura
në Prishtinë që nga koha e pas luftës. Për të mos lënë anash as kompanitë e ndryshme
ndërtimore pjesë përbërëse e të cilave janë një numër i madh profesionistësh të cilët për interesa
profitabilë (pushtet dhe para) nënshkruan në heshtje marrëveshje në dëm të vlerave, kulturës,
arkitekturës e trashëgimisë së këtij vendi gjë kjo e cila i detyroi ata me vetë dëshirë të hiqnin
dorë nga domethënia. Dhe e fundit por jo nga rëndësia, si indikatorë përbërës i gjithë kësaj
piramide të madhe shkatërruese për qytetin e Prishtinës është edhe shoqëria civile, e cila edhe
sot e kësaj dite akoma nuk do të i’a dijë mbi vlerat arkitektonike dhe humbjen e identitetit të
qytetit, në mos më keq edhe thonë se shumë mirë u bë me Fakultetin Teknik, tashmë studentët
nuk do të kenë të ftohët gjatë stinës së dimrit. Fatkeqësisht nuk do të habitesha fare nëse nesër
merret vendim që Biblotekës Kombëtare do i heqeshin skelet metalike me justifikimin se ato
më nuk përbëjnë vlerë për arkitekturën dhe qytetin vetëm sepse disa pseudo gazetarë e kanë
listuar atë si një nga dhjetë objektet më të shëmtuara në botë. Nëse e bukura qëndron në sytë e
shikuesit atëherë të gjitha objektet tona që na u morën nga duart ishin të bukura dhe përbënin
vlerë për qytetin e Prishtinës sepse ato kanë një skenar, një arkitekt, një zhvillim, një histori
dhe mbi të gjitha ato kanë domethënie!
Sigurisht, secili nga indikatorët e përmendur më sipër përbën një pjesë të fajit në skenarin
shkatërrues dhe shpërfytyrues të vlerave të qytetit.
Padyshim që lista fillon me institucionet shtetërore. Nëse gjatë sundimit të Federatës Serbe në
Kosovë qyteti i Prishtinës u konstruktua dhe u dekonstruktua disa herë në emër të përparimit
dhe prosperitetit, proces ky i cili u miratua nën emrin e modernitetit dhe ndërtimit të një
identiteti modern në Kosovë mund të themi që pamjaftueshmëria në vendimmarrje rezultoi të
10

jetë faktori kyq i cili lejoi transfrmimet më të rëndësishme dhe vendimtare në imazhin e qytetit.
Megjithatë, kjo gjë nuk arsyeton faktin që pas autonomisë dhe çlirimit përfaqësuesit e
legjislaturës Kosovare të vazhdonin të bënin po të njejtën gjë, tashmë me kometenca të plota
në vetëqeverisje dhe vendimmmarrje. U rrënuan e rindërtuan sheshet e Prishtinës, filloi të
ndërtohej Prishtina e çliruar e që pa e kuptuar edhe një identitet i ri i qytetit. Ndërtime të reja
filluan të zinin vend gjithandej nëpër qytet, pa plane urbanistike, pa rregulla dhe ligje. Struktura
e vjetër e qytetit nuk po merrej fare në konsideratë nga këto ndërtime të reja. Ndërrohej pushteti,
ndërrohej një pjesë e strukturës së qytetit. Si papritur ndërtesat filluan të humbisnin
origjinalitetin e tyre! Jo aksidentalisht! Tenderet kishin marr dhenë gjithandej! Ndër të parat
ndërtesa që u piketuan nga shënjestra dashakeqe ishin: Ndërtesa e Qeverisë së Kosovës,
Parlamenti, Pallati i Shtypit, Hoteli Grand, etj. Dhe në këtë pikë besoj që është më se e qartë
se të gjitha këto investime në emër të revitalizimit derivonin nga struktura ligjvënëse në
Kosovë.
Dikujt ndoshta edhe mund t’i duket e quditshme arsyeja e listimit në kategorinë e indikatorëve
shkatërrues të vlerave të qytetit Institucionet Edukative – Arsimore. Sigurisht, ka një arsye
prapa kësaj. Nuk mund të fshihemi prapa madhështisë së institucionit për një numër të madh
gjërash të cilat ndoshta nuk i kemi bërë siç duhet. Çfarë dua të them me këtë? Shoqëria nuk e
di dhe nuk mund ta dijë rëndësinë e ruajtjes së origjinalitetit dhe imazhit të qytetit, dhe në këtë
pike mos promovimi i vlerave në masë nëpërmjet artikujve, botimeve të ndryshme mbetet
përgjegjësi profesionale e secilit prej nesh!
Listës së indikatorëve nuk mund t’i shpëtonin edhe rangu profesional. Ndoshta jemi edukuar
në atë formë që të duam, të vlerësojmë dhe të ruajmë të huajën përpara asaj që neve na
përfaqëson në të vërtetë. Shumica, për të mos thënë të gjithë u bënë pjesë e studiove projektuese
dhe kompanive të ndryshme ndërtimore me bindjen për të shërbyer me përkushtim në fushën
e arkitekturës por që, gradualisht u gjendën me ose pa dashje para vendimeve që i bënë të
harronin moralin e e vërtetë të profesionit.
Nuk mund të kalojmë pa përmendur edhe shoqërinë civile. Për injorancën, pa – gadishmërin e
reagimit dhe mbi të gjitha për mos – kokëçarje ndaj të gjitha vendimeve dhe veprimeve që
ndryshuan strukturën e qytetit të tyre, morën një pjesë të historisë dhe kujtimeve të tyre si pa
të keq! Ndoshta mund të na vie rendë nga e gjithë kjo që po thuhet sepse në një formë ose
tjetrën prekemi të gjithë dhe jemi të gjithë bashkëfajtorë në këtë ngjarje. Nga një e keqe me
fund, por jo domosdoshmërisht me një fund që nuk mund të rishkruhet!
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Figura 1 Listimi piramidal i indikatorëve shkatërrues të vlerave të qytetit të Prishtinës (Burimi: Përpunuar nga
Drilona Berisha)
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3. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Literatura botërore sa i përket tematikës së këtij hulumtimi është e bollshme. Mjafton të
shkruash disa fjalë kyqe si: “Collective Memory”, “Architecture of remembering” ose
“Kujtesës of the city” dhe me qindar-mijëra libra e punime shkencore të shfaqen përpara, të
cilat paraqesin oqeanin e madh të mundësive inspiruese përmes të cilave do të mundë të nisej
një hulumtim i mirëfillët mbi rëndësinë e “kujtesës kolektive”, mënyrave se si ndikon ajo në
jetën tonë psikologjike, sociale e kulturore si dhe qasje shumë moderne nëpërmjet arkitekturës
si disiplinë në ruajtjen dhe promovimin e “kujtesës kolektive” së bashku me rëndësinë e saj në
opinionin e gjerë publik.

Për një hulumtim të tillë është esenciale dhe tejet e rëndësishme që të trajtohen literaturat
adekuate në mënyrë që të krijohet dhe të kuptohet në një dimension më të gjerë observues
arkitektura në Prishtinë, historia, autorët dhe mjeshtrit e pazëvendësueshëm që kontribuuan në
formimin e imazhit të qytetit të Prishtinës. Prandaj, literatura e trajtuar për këtë hulumtim është
e ndarë në dy kategori: 1. Literaturë primare (që përfshin kontributin e arkitektëve dhe
profesorëve përmes librave, hulumtimeve dhe artikujve të ndryshëm si një udhërrëfyes hyrës
drejtë një dritareje që paraqet të vërtetën e hidhur dhe fatin e trishtë të arkitekturës Kosovare si
akumuluesin më të rëndësishëm të kujtesës kolektive) dhe 2. Literaturë sekondare (që përfshin
literaturën në aspekt sociologjik dhe filozofik lidhur me temën në fjalë si dhe ide e qasje shumë
modern nëpërmjet arkitekturës që në gjenezë paraqesin një mishërim të pakompromis të
kujtesës kolektive me arkitekturën e qytetit).
Si fillim është shqyrtuar koncepti “mbamendje kolektive” në aspekt social dhe është prezantuar
autori i parë që e përdori për here të parë këtë frazë. Ai është sociologu francez Maurice
Halbwachs10 i cili prezantoi për here të parë këtë koncept në librin e tij “The Social Frameworks
of Memory” (1992[1925]) dhe në librin e publikuar pas vdekjes së tij “The Collective Memory”
(1980[1950]), me që rast koncepti i “kujtesës kolektive” sipas tij bazohet në kontrastin në mes
“kujtesës kolektive” dhe “kujtesës individuale”.
Më pas jemi zhytur më thellë në lëmin e arkitekturës duke prezantuar kështu arkitektin dhe
kritikun e parë i cili e përdori konceptin e “kujtesës kolektive” në literaturën e dizajnit
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Maurice Halbwachs ishte një filozof dhe sociolog francez i njohur për zhvillimin e konceptit të kujtesës

kolektive.
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mjedisorë dhe në arkitekturë, neo-racionalisti Aldo Rossi i cili me librin e tij “The Architecture
of the City” (1982) na prezantoi me dy metoda historike në studimin e qytetit: 1. Qyteti si një
artefakt material i ndërtuar ne kohën dhe duke ruajtur gjurmët e kohës dhe 2. Historia si studimi
i formimit dhe strukturës aktuale të objekteve urbane.
Për të vazhduar më tutje me autorë të tjerë të cilët po ashtu lanë gjurmë të pashlyeshme me
literaturat e tyre mjaftë burimore në lidhje me temën e “kujtesës kolektive”. Ndër ta Juhani
Pallasma11 me librat e tij “The Thinking Hand” (2009) dhe “The eyes of the skin” (2005). Në
këta libra Pallasmaa përparon çështjen e tij për një qasje shumë-ndjesore ndaj arkitekturës,
mbështetur në sytë e lëkurës, duke marrë një vështrim më të gjerë të rolit të mishërimit në
reagimet ekzistenciale njerëzore, përvojat dhe shprehjet, si dhe proceset e të bërit dhe të
menduarit. Dora e Mendimit është një metaforë për pavarësinë karakteristike dhe veprimtarinë
autonome të të gjitha shqisave tona ndërsa ato skanojnë vazhdimisht botën fizike.
Umberto Eco12 me librin “The Name of the Rose” (1980) tek i cili paraqt misterin historik të
një vrasje të vendosur në një manastir Italian në vitin 1327, dhe një mister intelektual që
kombinon semiotikën në trillime, analiza biblike, studime mesjetare dhe teori letrare.
Margaret Olin “The stons of memory” (2008) një bisedën që lidhej me “kujtesën kolektive dhe
holokaustin” e realizuar me arkitektin Peter Eisenman. Aldo van Eyck me librin “Miracles of
Moderation” (1976) tek i cili ngrit paradigmën etnografike në vitet 1960 si dhe fokusohet në
mishërimi dhe inkulturimi e të ardhmes së dizajnit arkitektonik.
Aldo van Eyck inkurajoi dizajnerët që të mendojnë për "hapësirën dhe kohën" jo si abstraksione
në vetvete, por më tepër për ngjarjet kulturore të afruara më mirë përmes mediumit të "vendit
dhe rastit". Victor Papanek në librin “Design for the Real World” (1972) përpiqet të zgjojë
vetëdijen e dizajnerëve për përgjegjësitë e tyre sociale dhe morale për botën e sotme, dhe në
fund por jo më pak të rëndësishëm, kontributi i autorëve vendas si Ilir Gjinolli e Lulzim
Kabashi “Kosovo Modern – an architecture primer” (2015) të cilët sjellin përpara nesh vite
histori e vlera të arkitekturës në Kosovën e Pas Luftës së Dytë Botërore, autorët Rexhep Ismajli
e Mehmet Kraja “Kosovo – monographic overview” (2011) pasqyrimet monografike të
arkitekturës Kosovare, autori dhe profesori Arbër Sadiki me librat e tij “Reflektime të një
qytetari arkitekt” (2018) mbi ndryshimet, transformimet dhe ngjarjet që lane gjurmë e bën
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Juhani Uolevi Pallasmaa është një arkitekt finlandez, ish profesor i arkitekturës dhe dekan në Universitetin e
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shumë zhurmë, “Arkitektura e ndërtesave publike në Prishtinë: 1945-1990 Faktorët shoqëror
dhe formësues” (2020) një libër që sjellë në vëmendje edhe një here në formën e tyre më
origjinale ndërtesat publike në Prishtinë, dhe artikujt “Arkitektura në vargjet e profesor
Bashkim Fehmiut” (2015) dhe “Kontributi i arkitektit Bashkim Fehmiu në arkitekturën e
Prishtinës së Pas Luftës së Dytë Botërore” (2015) si një homazh mbi veprën dhe kontributin e
pashoq që profesor Fehmiu luajti në ndërtimin dhe formësimin e imazhit të qytetit të Prishtinës,
si dhe autorja Eliza Hoxha me librin “Qyteti dhe Dashuria” (2013) një libër kushtuar qytetit të
Prishtinës dhe të pathënave të tij i sjellur në formë të ditarit urban mbi ngjarjet që historikisht
ndikuan dhe vazhdojnë të ndikojnë në imazhin e qytetit.
Përveç literaturës primare dhe sekondare të përmendura më sipër pjesë e këtij hulumtimi janë
edhe disa literature terciare të cilat në forma të ndryshme të hulumtimit ndihmojnë dhe
shërbejnë si vlerë e shtuar në aspekt sociologjik, psikologjik dhe filozofik. Tan Sherman me
publikimin “What is collective memory”. Jahanbakhsh Heidar, Koumleh Mostafa, Alambaz
Fatemeh “Methods and Techniques in Using Collective Memory in Urban Design: Archieving
Social Sustainability” një publikim mbi metodat dhe teknikat si të përdoret kujtesa kolektive
në Dizajn Urban për të arritur qëndrueshmëri urbane.
David Orr me publikimin e tij “What is Education for” një kritikë e ashpër mbi të ardhmen e
shëndetit dhe prosperitetit global si dhe rolin e shenjtë të edukimit.
Yuval Noah Harari me librin e tij “Homodeus – Një histori e shkurtë e së nesërmes” një rrëfim
mbi të ardhmen e njerëzimit, shoqërive dhe qyteteve tona. David Liaudet një shkrim për
pavilionin e Kosovës në Bienalen e Venecias publikuar në faqene e arkitektit dhe kuratorit të
këtij Pavilioni Gëzim Paçarizi. Një artikull tjetër i huazuar nga ICOMOS – Këshilli
Ndërkombëtar për Monumentet dhe vendodhje “Demolition threat for the department store
Gërmia in Kosovo” një protestë dhe peticion i inicuar nga ky këshill për të ruajtur origjinalitetin
dhe për të parandaluar degradimin kësaj ndërtese të periudhës moderne në Kosovë. Dhe në
fund por jo nga rëndësia është marrë parasyshë dhe janë përdorur pjesë nga teksti të cilat janë
cituar sipas standardeve të citimit nga tema e diplomës së studentes Nora Fetaj e cila trajton
temën “Modernism in Prishtina”.

15

4. METODOLOGJIA
Duke qenë se tema e “kujtesës kolektive”është shumë e rëndësishme dhe thelbësore për të u
trajtuar në mënyrë që të bëhet reflektimi mbi të kaluarën dhe të papriturat që mund të na
kanosen në të ardhmen e afërt, si dhe parandalimi shkatërrues i identitetit të qytetit të Prishtinës
fillimisht është hulumtuar për gjetjen, analizimin dhe kategorizimin e literaturës përkatëse,
respektivisht për temën e “kujtesës kolektive” e cila shërbeu si burim themelor i informatave
në fushën e caktuar. Një pjesë e madhe e literaturës parësore më ka ndihmuar për të parë në
formën e tyre origjinale shumë prej kryeveprave të ndërtuara në Kosovë, Pas Luftës së Dytë
Botërore, duke pasur parasyshë faktin se në periudhën në të cilën po hulumtohet, një pjesë
shumë e madhe e këtyre ndërtesave janë shpërfytyruar totalisht.
Është organizuar dhe postuar në mediat online një pyetësor i cili përmban disa pyetje thelbësore
në lidhje me temën përkatëse, pyetje këto të cilat kërkojnë përgjigjje të opinionit publik
profesional në lidhje me temën dhe problematikat e identifikuara nga ky hulumtim. Më pas
rezultatet kualitative (argumentuese) të dala nga literaturat e trajtuara për këtë hulumtim dhe
rezultatet kuantitative (rezultatet nga pyetësori online) janë vlerësuar, krahasuar dhe
kategorizuar duke arritur kështu në përfundime dhe rekomandime finale në lidhje me temën e
“kujtesës kolektive” të pasqyruar përmes përgjigjjeve të nxjerra nga pyetjet që kemi parashtruar
që në fillim të hulumtimit, dhe që mund të jenë indikator frymëzues edhe për hulumtime të
tjera të kësaj kategorie në nivel më gjerë, ndoshta për të gjitha qytetet e Republikës së Kosovës.
Definimi i problemit

Qëllimi i hulumtimit,
hipoteza dhe pyetjet e
hulumtimit

Shqyrtimi i literaturës

Analiza
Rezultatet
Përfundimet
Rekomandimet

Figura 2 Paraqitja skematike e kornizës së hulumtimit (Burimi: Përpunuar nga Drilona Berisha)
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5. QËLLIMI I HULUMTIMIT/HIPOTEZËS, PYETJEVE TË
HULUMTIMIT
Ky hulumtim ka për qëllim kryesor fokusimin në temën e “kujtesës kolektive “, çfarë do të
thotë “kujtesa kolektive” dhe cilat janë qasjet kryesore në përdorimin dhe ruajtjen e saj? Cili
është roli që luan Arkitektura si disiplinë në gjithë këtë rreth vicioz të kujtesës apo harresës së
“kujtesës kolektive” duke shqyrtuar si rast të veçantë studimi transformimet drastike në qytetin
e Prishtinës. Bazuar në të gjithë kontekstin e problemeve që qarkullojnë në Prishtinë sa i përket
kësaj teme dhe duke përfshirë të gjithë akterët e involvuar si bashkë fajtorë në të gjithë këtë
teatër të madh problemesh që i kemi ngarkuar vetes dhe Prishtinës mbi supe mendoj që zgjidhja
e vetme e të gjitha problematikave të krijuara janë hulumtimet e mirëfillta se “si” dhe “pse”
kemi arritur në pikën në të cilën ndodhemi momentalisht si dhe bashkëpunimi zingjirorë në
mes të përfaqësuesve institucional, përfaqësuesve të institucioneve edukative – arsimore,
profesionistëve dhe shoqërisë civile do të ishte zgjidhja e duhur e këtij kaosi të shkaktuar, sepse
në fund kjo i’u shërben të gjithëve, si formë e një hulumtimi të munguar, një iniciative ose
kampanje vetëdijsuese në të mire të qytetit dhe qytetarëve të Prishtinës. Sido që të jetë,
dyshimet e mija janë pikërisht tek ky lloj bashkëpunimi që sapo përmenda, duke qenë se e
keqja tashmë veç se ka ndodhur dhe një pjesë e madhe e trashëgimisë arkitektonike të Prishtinës
që në vete mbërthen “kujtesën kolektive” veç se është shkatërruar, por mund të themi se ka
akoma një fije shpresë për të shpëtuar nga gjithë ky plan madhështorë shkatërrues ato pak
objekte ikonike që kanë mbetur të pa prekura në Prishtinë.

HIPOTEZA:
Prisht – ina, qyteti me një mbi një problem e që në vazhdimësi ballafaqohet me nevojën e
ndërhyrjes në plane urbanistike e zhvillimore, qyteti i cili edhe pas shpalljes së pavarësisë dhe
vetëqeverisjes karakterizohet me një urbanizëm kaotik dhe ngecje të theksuar ekonomike, duke
e bërë kështu qytetin ikonë për ndërrim fytyrash, dhe duke mos ngjasuar asnjëherë me vetveten!

PYETJET E HULUMTIMIT:

1. Çfarë do të thotë për një qytet të mbahet mend ose të harrohet nga kujtesa kolektive?
2. A ekziston një ndërtesë, e ndërtuar pas viteve 2000 e cila na përfaqëson denjësisht?
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KAPITULLI II
6. ANALIZA
Teksa flasim për qytetin si tërësi, kujtesën dhe mënyrat se si përjetohen dhe manifestohen
ekperienca të ndryshme nëpërmjet arkitekturës në kujtesën e njerëzve mendoj që është shumë
e rëndësishme në mos thelbësore të fokusohemi edhe në shembuj real të cilët na japin një
përkufizim të drejtë rreth kësaj qështje, shembuj këta të cilët do të na drejtonin në shtegun
përmes të cilit do të mund të gjenim dallimet dhe analogjitë (ngjajshmëritë) e eksperiencave të
ndryshme urbane nëpërmjet arkitekturës si dhe rëndësinë e eksperiencave të tilla pa anashkalur
faktorin kryesor arkitekturën si lidhjen më të fortë në spektrin e gjërë të krijimit të kujtimeve.
Në këtë rast unë po marr shembull punën e jashtëzakonshme të arkitektit Petar Eisenman 13 në
“Përkujtimoren e Hebrenjëve të Vrarë” në Berlin.
Se sa e rëndësishme është një përvojë e thotë vetë Eisenman teksa shpjegon atë që kërkonte të
arrinte përmes “The Stones of Memory”.
Po citoj:
“…ajo që unë dëshiroja ishte një përvojë që nuk do të mund të "Merrej" aq
lehtë. Përmasat, domethënë, gjerësia midis shtyllave, është më e vogël se
gjerësia midis sobës dhe lavamanit tuaj, e cila është një dimension normal.
Pra, nuk është një dimension normal për një familje. Dhe nuk është një
dimension normal për të ecur, veçanërisht kur ajo rritet e ulet dhe kur
shtyllat bëhen më të larta. Doja, siç e kam thënë shumë herë, një përvojë
jashtë trupit, domethënë, kuptimi që ajo përvojë në të tashmen është një
përvojë e rëndësishme, atë që ju e mbani mend. Diçka që nuk mund ta
sintetizoni aq lehtë në përvojat tuaja normale.”
Dhe vazhdon të shpjegojë se kjo përkujtimore donte që të ishte, në një farë mënyre, si “Time
Regained” e Proustit, kur ai flet për hapat e kalldrëmit në Méséglise Way sikur të ishin hapat
që i kujtojnë kalldrëmet në Piazza San Marco. Thotë: “Doja që hapat mbi këto kalldrëm të
veçantë të jehonin me hapat të tjerë, qofshin ata duke marshuar ushtarë nazistë, patët duke
shkelur në Berlin, njerëzit që ecnin në trena për t'i çuar në Aushvic, ose çfarëdo lloj kujtimesh

13

Peter Eisenman është një arkitekt Amerikan i njohur për shkrimet dhe fjalimet e tij për arkitekturën.
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që ky lloj tingulli dhe përvoje mund të sillte në mendje. Sepse është një vend jashtë trupit, dhe
kjo nuk është diçka normale.” (Olin, 2008, p. 1)14.
Sipas Eisemna teksa ju ecni atje, të gjitha llojet e gjërave mund të ju vijnë në mendje. Ai është
gjithashtu një vend ku ka një potencial për diçka që nuk ndodh shumë shpesh, dhe kjo është të
ndihesh i humbur në hapësirë për një moment. Njerëzit kanë humbur fëmijët e tyre atje. Unë
dua të them në minutën që një fëmijë shkon rreth qoshes, harrojeni, nuk mund ta gjeni. Jo se
njerëzit janë të humbur, por ata janë të humbur në raport me të tjerët. Dhe kështu, për mua, nuk
e mendoj si një hapësirë abstrakte, domosdoshmërisht, por e mendoj si një hapësirë pa kushte
por lehtësisht të afta për imazhe.

Gjëja tjetër, e fundit që do të thosha është se vetë qyteti, çdo qytet, flet. Çdo sipërfaqe flet,
mënyra sesi bëhet këndi, mënyra sesi është bërë druri, mënyra se si kjo shtëpi ulet në kënetën
e kripës, mënyra se si ajo qëndron pranë Pellgut të Millit. Ka të gjitha llojet e referencave. Pra,
kur shikoni rreth vendit të Kujtesalit, shihni Tiergarten në njërën anë, Kujtesalin Goethe, ju
shihni Ambasadën e SHBA-ve, shihni Deutsche Bank të Frank Gehry, shihni strehimoren e
Gjermanisë Lindore DDR, shikoni ambasada, dhe ju shihni të gjitha llojet e kuptimeve, gjëra
që flasin. Por ky vend nuk flet, është i heshtur. Dhe hesht në një mënyrë tjetër sepse kur je duke
ecur në të, qyteti hesht. Tingujt e hapësirës bëhen diçka vërtet e rëndësishme. (Olin, 2008, p.
2).

Dhe a nuk është ky një shembull brilant i një kompozicioni madhështorë për të shpjeguar
lidhjen e fortë dhe të pathyeshme që kanë qytetet dhe objektet tona me historinë, kohën,
hapësirën dhe kujtimet. Mënyra se si objektet heshtin ose flasin me ne, mënyra sesi na bëjnë të
humbasim në kohë dhe hapësirë, domosdoshmërisht, duke e përjetuar me emocione të forta
narracionin përmes të cilit na mbërthejnë në historinë e tyre dhe të qytetit si ngjarjet më të
rëndësishme dhe përjetimet më burimore që më pas do shkruhen si përvoja të cila nuk mund
të “harrohen lehtë” thellë në arkivat e kujtesës njerëzore.

14

Olin, M., 2008. THE STONES OF MEMORY: PETAR EISENMAN IN CONVERSATION.
[Online]
Available at:
https://www.researchgate.net/publication/249567736_The_Stones_of_Memory_Peter_Eisen
man_in_Conversation
[Accessed 10 February 2020].
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6.1 Çfarë do të thotë “kujtesa kolektive”?
Përpjekja për të kuptuar, teorizuar dhe përcaktuar "kujtesën kolektive" është e mbushur me
shumë vështirësi. E para dhe më e rëndësishmja, termi është marrë nga një numër disiplinash,
duke përfshirë Historinë (dhe Studimet Historike / Historiografinë), Antropologjinë,
Sociologjinë, Studimet Kulturore dhe Letrare, Psikologjinë dhe Shkencat Politike. Literatura
ndërdisiplinore në rritje ka shërbyer vetëm për të komplikuar çështjet - duke përhapur
përkufizime të shumta (dhe shpesh konfliktuale) të kujtesës kolektive bazuar në presupozime
të ndryshme teorike dhe supozime disiplinore (Tan, n.d., p. 1)15.
Së dyti, studimi i kujtesës kolektive sigurisht, dhe me të drejtë, paraqet një sërë dilemash
teorike dhe metodologjike për shkencat shoqërore, duke sugjeruar kompleksitetin dërrmues të
përfshirë në këtë fushë studimi. Në një kuptim, këto çështje duken të vetëkuptueshme.
Qytetet dhe fshatrat ruajnë kujtime që banorët i mbajnë në mendjet e tyre (Jahanbakhsh, 2015,
pp. 21-22)16. Këto kujtime janë individuale ose shoqërore. Ndërsa kujtesa (kujtesa) kuptohet
kryesisht si një aftësi individuale në shkencat konjitive (njohëse) dhe biologjike, ndërsa
shkencat shoqërore e interpretojnë kujtesën si një fenomen kolektiv. Në të vërtetë, kujtesa ose
kujtesa kolektive konsiderohet si kujtimet e përbashkët të banorëve për të kaluarën e tyre të
përbashkët. Kujtesa kolektive është përdorur në studime të ndryshme, duke filluar nga lloje të
ndryshme të nacionalizmit në histori dhe shkenca politike deri te pikëpamjet e ritualizimit dhe
përkujtimit në antropologji dhe sociologji.
Maurice Halbwachs, një sociolog francez, së pari përdori dhe prezantoi frazën “kujtesa
kolektive”, në librin e tij “The Social Frameworks of Memory ”(1992 [1925]) dhe në librin etij
të botuar pas vdekjes “Collective Memory”(1980 [1950]).

Halbwachs kryesisht e ndërton hipotezën e tij mbi një këndvështrim të kujtesës kolektive si një
kapacitet psikologjik individual, i shfaqur shoqërisht. Konceptimi i tij i kujtesës kolektive
bazohet në një kontrast midis kujtesës kolektive dhe asaj individuale. Halbwachs (Halbwachs,
1877-1945, pp. 22-44) e quan kujtesën individuale "personale" dhe "autobiografike" ndërsa
kujtesën kolektive "shoqërore" dhe "historike". Kujtesa autobiografike është kujtesa e gjërave
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Tan, S., n.d. What is "collective memory". Theories of Memory and Heritage: Social,
Cultural and Historical perspectives, p. 1.
Jahanbakhsh, H. K. M. H. A. F. S., 2015. Methods and Techniques in Using Collective
Memory in Urban Design: Archieving Social Sustainability. Science Journal, pp. 21-22.
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që dikush ka përjetuar vetë, gjëra për të cilat dikush mund të kujtojë se ishin të pranishme.
Ndërsa kujtesa historike, përkundrazi, shtrin fushën e këtyre kujtimeve duke përfshirë
informacione për botën që shkon përtej përvojës së vet dikujt.
Siç diskuton Halbwachs, kujtesa kolektive është gjithmonë kujtesa e grupit, gjithmonë kujtimet
e negociuara dhe selektive të një grupi specifik dhe prandaj kujtesa kolektive është e ngjashme
me një mit. Nga këndvështrimi i tij "prezantues", kujtesa kolektive është thelbësore për
nocionin e një grupi për vetveten dhe kështu duhet që vazhdimisht të ndryshohet për t'iu
përshtatur rrethanave historike. Pas Halbwachs, studiues të ndryshëm nga disiplina të
ndryshme akademike kanë përdorur konceptin e kujtesës kolektive si një koncept ndërdisiplinor.
“Kujtesa kolektive e pajis me një hartë kohore si individin ashtu edhe
shoqërinë, duke unifikuar një komb ose komunitet përmes kohës po ashtu
dhe hapësirës. Kujtesa kolektive specifikon parametrat kohorë të së
kaluarës dhe të ardhmes, nga kemi ardhur dhe ku do të shkojmë, dhe
gjithashtu pse jemi këtu tani. ” (Jahanbakhsh, 2015, p. 21)

6.2 Roli i arkitekturërës si disiplinë në kujtesën apo harresën e “kujtesës
kolektive”
Koncepti i kujtesës kolektive nuk mbeti ekskluzivisht si term sociologjik dhe psikologjik. Ajo
hyri gradualisht në arkitekturën dhe letërsinë e dizajnit urban pas viteve 1980. Aldo Rossi17,
arkitekti neo-racionalist Italian, është kritiku i parë që përdori konceptin e "kujtesës kolektive"
në literaturën e dizajnit mjedisor. Ky libër paraqet një protestë kundër funksionalizmit dhe
Lëvizjes Moderne, një përpjekje për të rivendosur zanatin e arkitekturës në pozicionin e saj dhe
një analizë të rregullave dhe formave të ndërtimit të qytetit.
Kritika e Rossi-t nuk përqendrohet në sterilitetin e formave ose refuzimin e imazheve stilistike
në arkitekturën moderne, por përkundrazi, siç sugjeron titulli, në neglizhencën dhe
shkatërrimin e qytetit, si depoja e kujtesës kolektive të njeriut. Ai na kujton se reputacioni dhe
arritjet individuale janë më pak të rëndësishme se vetë qytetet tona. Ky libër mbulon shumë
çështje dhe në një mënyrë të bujshme, na jep mundësinë për të rimenduar arkitekturën në lidhje
me qytetin si një kuptim të jetës kolektive, historisë dhe realitetit në vend se nga një aspekt
funksional. Mohimi i Rossi-t për rëndësinë e shkallës në kontekstin e qytetit është një sulm i

17

Aldo Rossi ishte arkitekti neo-racionalist Italian.
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drejtpërdrejtë ndaj urbanizmit më të shekullit XX. Aldo Rossi e quajti qytetin si histori në një
pjesë të librit të tij të famshëm, "The Architecture of The City", dhe më pas dalloi dy metoda
historike në studimin e qytetit (Rossi, 1982, p. 128)18

-

Qyteti si një artefakt material i ndërtuar me kohën dhe duke ruajtur gjurmët e kohës

-

Historia si studimi i formimit dhe strukturës aktuale të artefakteve urbane

Rossi ka adoptuar qasjen e dytë në studimin e strukturës më të thellë të artefakteve urbane
dhe formave të tyre ose siç i quajti ai, Arkitektura e Qytetit. Ai përdori frazën "shpirti i
qytetit" për të bërë përshkrimin e historisë së qytetit dhe e prezantoi atë si "shenja në muret e
municipiumit, si karakteri dallues dhe përcaktues i qytetit, kujtesën e tij".
Ndërsa diskuton:
“... Dikush mund të thotë se vetë qyteti është kujtesa kolektive e njerëzve të tij, dhe ashtu si
kujtesa shoqërohet me objekte dhe vende. Qyteti është vendndodhja e kujtesës kolektive ... ”
(Rossi, 1982, pp. 128-130). Në fakt, nga këndvështrimi racionalist i Rossit, ekziston një
lidhje e rëndësishme midis kujtesës kolektive dhe gjërave si dhe vendeve të paharrueshme të
qyteteve.
Në librin e tij “The Thinking Hand”, arkitekti Juhani Pallasma shkruajti se, në çdo fushë
krijuese, procesi i mos-mësimit është po aq i rëndësishëm sa të mësuarit, të harrosh është po
aq e rëndësishme sa të kujtosh, dhe pasiguria është po aq e rëndësishme sa siguria (Pallasma,
2009, p. 143)19. Rasti aktual bazohet në idenë se, duke harruar përkohësisht se si të
perceptojmë me sytë tanë, ne mund të mësojmë se si të perceptojmë përmes trupit tonë dhe të
hulumtojmë me duar.
Në librin e tij "TheEyes of The Skin " (Pallasma, 2005, p. 15)20, Pallasma deklaroi se, në
kulturën perëndimore, shikimi historikisht është konsideruar si fisniku i shqisave dhe të
menduarit është menduar për sa i përket shikimit. Prandaj, lidhja midis të parit dhe të
kuptuarit ka fituar një pozicion fundamental në të menduarit perëndimor. Pallasma shtoi se:
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Pallasma, J., 2005. The Eyes of The Skin. Great Britain: John Wiley & Sons Ltd.
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“… Gjatë Rilindjes, pesë shqisat u morën vesh për të formuar një sistem
hierarkik nga ndjenja më e lartë e vizionit deri tek prekja. Sistemi i
Rilindjes së shqisave kishte të bënte me imazhin e trupit kozmik, shikimi
lidhej me zjarrin dhe dritën, dëgjimi me ajrin, erërat me avullin, shija me
ujin dhe prekja me tokën. ”

6.3 Kujtesa e qytetit
Gjithmonë ka pasur një marrëdhënie të fortë midis nevojave natyrore të mjedisit dhe njeriut në
formimin e qyteteve, bazuar në këtë marrëdhënie qytetet formohen, zhvillohen dhe përjetojnë
kaq shumë transformime gjatë kohës, të cilat i kanë ndryshuar ato dhe kanë ndikuar në pamjen
e tyre në aspekte të ndryshme. Pra, qytetet, ose më mirë të themi karakteristikat e tyre, janë
rezultatet e mbivendosjes së faktorëve të ndryshëm transformues (Rossi, 1982, p. 34)21, ngjarje
që i kanë prekur ato në të kaluarën, rezultuan me gjendjen e tyre aktuale dhe i përgatisin ato
për të përballuar të ardhmen.
Koha është thelbësore për të kuptuar evolucionin e një qyteti në një kontekst të caktuar dhe
rezultatet e atyre faktorëve transformues, i ashtuquajturi evolucion mund të përcaktohet
përgjithësisht si historia e një qyteti, konfirmon një marrëdhënie të tillë midis natyrës dhe
qytetit brenda kontekstit kohorë të hapësirës urbane. Konfirmimi tjetër i rëndësishëm i ndikimit
reciprok të grupeve urbane dhe qyteteve, tërësisht, gjendet në librin e famshëm të Aldo Rossi
"Arkitektura e Qytetit", ku ai konfirmon atë qytet, që nënkuptohet si koleksion i arkitekturave
në formën e tij të përgjithshme , mund të kuptohet përmes "fakteve" që kanë zanafillën në
ngjarjet shoqërore (Rossi, 1982, p. 29)22, me fjalë të tjera struktura e qytetit është ajo e fakteve
shoqërore (urbane). Pra, rezultati, në formën e tij të shkurtër, mund të jetë që ndërtimet
arkitektonike gjatë kohës marrin një karakter përfaqësues të karakteristikave identike të
konstruktorëve të tyre dhe të kuptuarit e arsyeve që ato janë ndërtuar mund të na ndihmojë të
informohemi edhe për karakteristikat e shoqërisë, e cila është objekt i hulumtimeve të tjera dhe
mund të na tërheqë vëmendjen nga përqendrimi në temën tonë, përkundrazi ne mund të
përdorim karakteristika të tilla identike, duke përcaktuar faktorët identifikues të llojeve të
konstruksioneve të tilla, duke i përdorur ato si teori të dizajnit arkitektonik.
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6.4 Për ata që s’janë…
“Hapësira në të cilën jeton një komb është tejet e rëndësishme për kulturën
e atij kombi” (Gjinolli, 2015)
Çdo hulumtim, çdo përpjekje që tenton të zbardhë fatin e historisë, kulturës dhe arkitekturës
Kosovare, do të ishte boshe dhe e pakuptimtë në qoftëse nuk ka për qëllim lartësimin në
piedestalin e meritave emrat dhe veprat e autorëve që projektuan, ndërtuan, shkruan e hartuan
në detaje plane për çdo cep të imazhit të Prishtinës. “Janë ata që me veprat e tyre ikonike
qëndrojnë si paradigm e kohës dhe arritje emocionuese arkitektonike e kujtimeve më të
shtrenjta dhe kujtesës kolektive ndër vite” (Gjinolli, 2015)23.
Po filloj duke përmendur secilin nga këta autorë një nga një dhe duke prezantuar veprat e tyre
arkitektonike, në arkitekturën moderne Kosovare të pas Luftës së Dytë Botërore.
Pallati i Shtypit – Giorgi Konstantinovski
“Ndërtesa e Pallatit të Shtypit RILINDJA, është njëra nga ndërtesat të cilat me strukturën dhe
vëllimin e saj e dominon pjesën qendrën e qytetit modern të Prishtinës. E vendosur në rrugën
Luan Haradinaj, pranë Qendrës Sportive Boro dhe Ramizi, struktura e saj përbëhet nga dy
vëllime të ndryshme - kulla e lartë 18 kate dhe salla e shtypshkronjës me një vëllim tipik
industrial, në dy kate. Baza e Kullës është në mënyrë tipike e organizuar rreth bërthamës në një
dispozitë të lirë dhe fleksibile për organizmin e punës së gazetarisë dhe verpimtarisë botuese.
Arkitektura e ndërtesës, e ndërtuar beton natyror, i takon modernizmit internacional me tipare
të brutalizmit në arkitekturë. Elementet e betonit, të ngjyrosura me të bardhë, ndikojnë që të
krijohet një larmi vizuale e elementeve të fasadës.” (Gjinolli, 2015, pp. 82-83)24.

Figura 3 Pallati i Shtypit, Prishtinë 1972-1978 (Burimi: Fotografi huazuar nga një faqe interneti
Prishtina e Vjetër
https://www.facebook.com/PrishtinaOLD/photos/a.400679590059070/1392380157555670/?type=3&t
heater)

Hoteli Grand – Bashkim Fehmiu, Dragan Kovačević
“Hoteli Grand është vendosur në skajin jugor si portë hyrëse e Bulevardit ‘Nënë Tereza’. Një
pozitë e tillë vizionare ka mundësuar që hapësira rreth hotelit “Grand” të shndërrohet në një
hapsire publike vibrante e cila, në të ardhmen do të duhej të lidhet me platonë e Pallatit Boro e
23
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Ramizi, përmes ‘pasarelës’ mbi rrugën Luan Haradinaj siç ishte paraparë me projektin e
Pallatit. Hoteli ka mbi 700 dhoma të shkoqitura në tri vëllime me katësi të ndryshme. Kafeneja
e cila është në anën lindore në përdhesë paraqet një zgjerim të hapësirës publike e cilat i jep
jetë Bulevardit dhe Sheshit ‘Zahir Pajaziti’ - dikur Sheshi i Republikës. Në anën perëndimore,
me ndërtimin e pasarelës, Grand Taverna do të bëntë më të gjallë tërë hapësirën e cila lidhet
edhe me bankën qendrore dhe Pallatin Boro e Ramizi. Silueta e ndërtesës, organizimi dhe
kompozimi i masave të tij, ndikojnë në krijimin e fizionomisë së përgjithëshme të kësaj pjese
të qytetit. Vëllimet e shkoqitura dhe materialet e përdorura, fasada me travertin, i japin
ndërtesës një karakter dhe identitet me të cilin ajo krijon një ndërtesë dominante në qendrën e
qytetit.” (Gjinolli, 2015, p. 86)25.

Figura 4 Hoteli Grand, Prishtinë 1974-1978 (Burimi: Fotografi huazuar nga një faqe interneti Prishtina
e Vjetër https://www.facebook.com/pg/PrishtinaOLD/photos/?ref=page_internal)

Instituti Albanologjik – Miodrag Pecić
“Ndërtesa e Insititutit Albanologjik është e vendosur në Bulevardin Eqrem Çabej në kuadër të
qendrës Universitare të Universitetit të Prishtinës. Me vendosjen dhe fomën e saj, ajo ndikon
në kontekstin urban së paku në dy mënyra: e para - përmes funksionit publik që ka, si vend ku
studiohet gjuha dhe kultura shqipe, një vend i cili tashmë ka arrijtur të bëhet simbol i arritjeve
shoqërore të Kosovës dhe mënyra e dytë - përmes arkitekturës së ndërtesës duke kontribuar në
imazhin e përgjithshëm të qendrës universitare dhe qendrës së qytetit si tërësi. Me shtrirjen dhe
vëllimet e saja, materialet e përdorura si dhe hapësirën publike si pjesë integrale e ndërtesës,
ka fituar identitetin e vet, me të cilin artikulon hulumtimin dhe studimin, ndërkaq hapësira e
lirë transparente në përdhesë mundëson lidhjen organike me pjesët tjera të qendrës universitare.
Trajtimi arkitektonik vetëm përmes formës e cila i përgjigjet funksionit si dhe përdorimit të
materialeve të thjeshta - llaçit të bardhë, dëshmon për aftësitë krijuese të arkitektit të projektit.
Është e qartë se arkitekti ka hulumtuar formën më të mirë ashtu që sa më shumë dritë natyrore
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të ketë në hapësirat punuese, por në të njejtën kohë edhe të sigurojë një mbrojtje nga ndriçimi
i tepruar dhe shkëlqimi sidomos gjatë verës.” (Gjinolli, 2015, p. 90)26.

Figura 5 Instituti Albanologjik, Prishtinë 1974-1977 (Burimi: Modernizmi Kosovar – një abetare e
arkitekturës, 2015, Prishtinë, fq.91)

Bibloteka Kombëtare – Andrija Mutnjaković
“Biblioteka Kombëtare është e vendosur në lokacionin e Qendrës universitare sipas planit të
Bashkim Fehmiut në të cilin ai e kishte vendosur bibliotekën në qendër të kompleksit.
Meqenëse koncepti i hapësirës arkitektonike në planin e Bashkim Fehmiut ishte kubi dhe
gjysëmsfera, kjo kishte nxitur arkitektin Andrija Mutnjakovic që këta dy elementë hapësinor,
t’i përdorë për konceptin e dizajnit të bibliotekës - një kub, i ndriçuar nga lart përmes një
kupole. Lidhur me këtë motiv ai i referohet arkitekturës Bizantine – kubi dhe kupola që e prekin
njëra tjetrën, sikur te Aya Sofia në Stamboll – një arkitekturë që ka lidhje me arkitekturën
regjionale të Ballkanit. Më vonë këta bëhen dy element tipik të arkitekturës Osmane të xhamive
dhe hamameve, por po ashtu është e ndërlidhur edhe me traditën ortodokse në Serbi, është
prezente edhe në traditën katolike, në kishat e vjetra kroate dhe para-romanike në Dalmaci dhe
në ishuj. Te Biblioteka Kombëtare, kupola ka për qëllim ndriçimin natyror të hapësirave të
leximit të përkrahur edhe me ndriçimin nga fasada për të evituar hijen gjatë leximit. Fasada e
bibliotekës është prej qelqi, nga dyshemeja deri në plafon. Për ta evituar shkëlqimin, autori ka
përdorur një grilë në formë heksagonale nga shiritat e aluminit të derdhur me dimensione deri
20 cm të thellë dhe të lidhura mes vedi me bulonë - diçka si ‘mushrabia’ në arkitekturën islame,
ashtu që dritaret të lëshojnë dritën e po ashtu të zbusin shkëlqimin; të sjellin dritë, por të
shmangin ndikimin negativ të dritës.” (Gjinolli, 2015, p. 96)27.
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Figura 6 Bibloteka Kombëtare, Prishtinë 1983
http://monumentalism.net/pristina-national-library/)
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Boro dhe Ramizi – Živorad Janković, Halid Muhasilović, Srećko Ešpek
“Në konteksin urban qendra sportive rekreative Boro dhe Ramizi me madhësinë dhe numrin e
aktiviteteve publike që mund të zhvillohen në të paraqet një hapësirë komplekse publike të
mbyllur dhe të hapur, një hapësirë publike e cila është vibrante gjatë tërë ditës përmes tregëtisë
në zonën e përdhesës. Rrjeti i brendshëm i trafikut në kompleks mundëson qasje të lehtë të
automjeteve për të gjitha ndërtesat dhe lëvizjen e qetë të këmbësorëve brenda kompleksit.
Përqendrimi i të gjitha hapësirave shërbyese në një trakt në mes të sallës universale dhe sallës
së vogël ka mundësuar lëvizjen e ndarë në mes të publikut dhe sportistëve. Denivelimi i hyrjeve
të sportistëve dhe publikut ka mundësuar që foajetë e gjerë të shfrytëzohen për ekspozita të
ndryshme. Hapësirat e qendrës trgëtare - tregëtia, garazhi, depotë nën platonë hyrëse, e rrisin
vlerën e shfrytëzimit të ndërtesës. Projekti i Qendrës Sportive rekreative Boro e Ramizi mund
të konsiderohet si arkitekturë moderne funksonaliste. Madhësia, Vëllimi, materialet e
përdorura dhe gjuha arkitektonike i janë nënshtruar në tërësi funksioneve të kulturës, sportit
dhe rekreacionit. Shprehja arkitektonike e cila mbulon hapësira të tilla të mëdha dominohet
nga struktura e fuqishme me kapriatë hapësinore prej çeliku në formë të brinjëve dhe e mbuluar
me llamarinë bakri, të cilën e mbajnë në njërën any pilonët e fuqishëm të betonarmesë kurse
në anët e kundërta sistemi skeletor i betonarmesw. Fasada transparente e qelqit krijon
përshtypje të lehtësimit të strukturës së mbulesës dhe në anën tjetër perceptohet si ndërtesë
publike e hapur për të gjithë. “ (Gjinolli, 2015, p. 98)28.
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Figura 7 Pallati i Rinis "BoroRamizi", Prishtinë 1976 (Burimi: Fotografi huazuar nga faqja e internetit
Prishtina e Vjetër https://www.facebook.com/pg/PrishtinaOLD/photos/?ref=page_internal)

Kosova B – Lulëzim Nixha, Burhanidin Sokoli
“Ndërtesa e administratës është në kuadër kompleksit të Termolektranës Kosova B, në Obiliq.
Ndërtesa administrative me shtrirjen dhe vëllimin e saj, materialet e përdorura dhe peizazhin
përpara hyrjes, paraqet një kontrast joshës ndaj strukturave të gjigante utilitare të
termolektranës. Ndërtesa nuk ka të bëjë me ndonjë traditë dhe arkitekturë lokale për arsye të
karakterit industrial të kompleksit. Forma e ndërtesës i përshtatet funksionit të punës në zyre.
Në vend të fasadës së varur të qelqit, e cila në atë kohë ka qenë e zakonshme për ndërtesat e
tilla, autorët kanë përdorur tullën dhe veshjen me llamarinë alumini me ngjyrë të zezë. Element
identifikues në fasadë janë dritaret të cilat janë vendosur në mënyrë të pjerrët në relacion me
sipërfaqen vertikale të fasadës. Një vendosje e tillë sjellë befasinë në përjetimin e ndërtesës e
cila në një moment ia largon vrojtuesit is largon vëmendjen nga struktura utilitare e
termoelektranës.” (Gjinolli, 2015, p. 102.)29.

Figura 8 Kosova B, Prishtinë 1984 (Burimi: Modernizmi Kosovar – nje abetare e arkitekturës, 2015,
Prishtinë, fq.103)
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Kosova Film – Sali Spahiu
“Lokacioni i ndërtesës së Kosovafimit zen një pozitë strategjike në relacion me qytetin e
Prishtinës. E vendosur në majën e kodrës Arbëria, siguron pamje të hapur kah ‘amfiteatri’ i
qytetit të Prishtinës. Ndërtesa e dedikuar për institucionin shtetëror i cili ka organizuar
veprimtarinë filmike dhe ka prodhuar filma dhe ka një natyrë komplekse pasi në aspektin
funksional është kërkuar një sinkronizimi i plotë termiko-teknologjik për një objekt me
destinim të tillë specific. KOSOVAFILMI është një ndërtesë në tre kate. Përmes ndriçimit
zenital shiritor në mes kateve, autori tenton t’i integrojë hapësirat në një tërësi koherente. Në
këtë mënyrë përdhesa merr rolin e një hapësire publike për organizmin e manifestimeve të
lidhura me filmin. Nga jashtë ndërtesa është e punuar me fasadë të parafabrikuar nga llamarina
e plastifikuar e cila shprehë karakterin e ndërtesës së një tipologjie të re. Ngjyra intensive
portokalli e fasadës është në kontrast të plotë me mjedisin natyror - pyllin eme pishave në
sfond.” (Gjinolli, 2015, p. 104)30.

Figura 9 Kosova Film, Prishtinë 1981-1987 (Burimi: Modernizmi Kosovar – nje abetare e arkitekturës,
2015, Prishtinë, fq.105)

30

Ibid., 104.

29

6.4.1 Sfida e të qënurit Arkitekt
Duke qenë se pas përfundimit të studimeve kisha fatin të jem pjesë e industris mund të them
me bindje të plotë që kam parë dhe kam dëgjuar shumë mbi të bëmat e njerëzve që kanë
fasaduar shpirtin e qytetit për të ngopur egot e tyre shpirtërore por edhe për të ndërtuar kinse
një të ardhme “moderne” për qytetin e Prishtinës, por, nuk kam bërë asnjëherë gjëra të cilat
dëmtojnë në një mënyrë ose tjetrën imazhin e qytetit tim duke tentuar kështu që të ruaj
maksimalisht principet mbi të cilat jam ndërtuar dhe shkolluar si profesioniste në fushën e
arkitekturës. Sigurisht, të qënurit pjesë e industries mbartë më vete një sër vështirësish dhe
sfidash, sidomos kur ndodhesh në vendin e gabuar!
Kapitujt në vazhdim tentojnë të shpalosin narracionin e eksperiencës time fatkeqe si person i
sapo diplomuar në fushën e Arkitekturës në një prej kompanive e cila përfaqëson denjësisht
epitetin “Shkatërrues”. Dikush me të drejtë edhe mund të thotë, për kë të jetë duke thënë vallë?
Do të përmend vetëm tre emra dhe besoj që në kokën tuaj do të shfaqet i qartë pazëlli i krijuar:
“Hotel Bozhur”, “Hotel Grand” dhe “Rilindja”!
Mendoj që elaborimi i bërë në tre kapitujt në vazhdim është shumë i rëndësishëm dhe
kontribuon në këtë temë sepse sjellë në pah një dimension tjetër të realitetit fatkeq të Prishtinës
parë nga një perspektive tjetër. Nuk janë thjeshtë argumente dhe kundër argumente janë diçka
e përjetuar nga vet unë, në lëkurën time. Sigurisht, kontributi i tre kapitujve në vazhdim shërben
për të risjellë edhe një here në vëmendje disa nga vlerat e humbura të qytetit të Prishtinës, nisur
nga humbja dhe degradimi i vetë emrit Prishtinë, lënia e qytetit dhe qytetarëve pa lum, si
pasqyrën kryesore të asaj që jemi dhe reprezentojmë në shoqëri dhe më gjerë, si dhe përulësia
që i kemi bërë vetvetes dhe simbolit të çmuar të hyjneshës në fron.
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6.4.2 Pranvera në Prishtinë apo Prishtinë pa Pranverë?
“Në rrëfimin e “Prishtinës - pristine” ka dy anë të medaljes. "Pristine"
është emri që shenjon dhe identifikon Kryeqytetin tonë në rrjetin global të
komunikimit. Etimologjikisht, fjala "pristine" ka kuptimin e diçkaje
“origjinale, e pacenuar, e pastër apo dhe e paprishur”. Shikuar nga
perspektiva globale, Prishtina, në kuptimin e vet të fjalës ("pristine"), do
simbolizonte një qytet çfarë secili prej nesh ëndërron të jetojë në të, një
ëndërr kjo që po bëhet gjithnjë e më e largët dhe më e huaj, pranverë më
pranverë... Ironike apo jo në kontekstin lokal, fjala Prishtinë
etimologjikisht nënkupton "anë e prishur", një histori e dhimbshme çfarë
është Prishtina e ribërë, e rinisur, e rilindur dhe çka do qoftë tjetër,
gjithmonë nga niveli "tabula rasa". (Hoxha, 2012, p. 92)31.

Pranvera si sitinë sjellë me vete magjinë e jetës, ngjyrave dhe gjallërisë. Njësoj si kjo gjallëri,
pranvera në Prishtinë erdhi shpeshherë përmes vargjeve të bukura të “Kur Pranvera ishte në
Prishtinë”. Por si qëndron e vërteta e marrëdhënies së Pranverës dhe Prishtinës? A ka diçka të
thyer në këtë mes? A kemi një “Prill të thyer” si ai i Kadares në pranverat e Prishtinës?
Mbase edhe mund të ketë, sepse në çdo fillim pranvere janë thurur e hartuar plane dinake e
tinëzare “për të mirën e Prishtinës” dhe në emër të “revitalizimit dhe rehabilitimit” të disa prej
ndërtesave që në gjenezë përbënin vlerat më madhështore dhe shpirtin e qytetit. Dhe me të
drejtë e them që Pranverat e Prishtinës nuk kanë qenë kurr më të thyera. Çdo vit i ri, çdo
pranverë që po vjen, po e gjen Prishtinën më të varfër, më të mangët e më të “zhveshur”
moralisht e kulturalisht në aspekt të vlerave arkitektonike të qytetit, si pasojë e planeve
dashakeqe dhe injorante të atyre që nuk i’a ditën asnjëhere rëndësinë këtij vendi, duke e lënë
kështu ombrellën e Prishtinës në prag final të një mbyllje tragjike të të gjithë atij skenari
monstruoz që po e shpie atë drejtë një qorr sokaku të pa krye, dhe të mbërthyer përreth vetëm
me petkun e mëshirës! Prandaj pranvera e Kadares që rezulton të jetë në muajin prill në thelb
ngjason me pranverat e Prishtinës. Që të dyja në vazhdimsi vajtojnë makthin e ngjarjeve të
kobshme të realitetit të humbjes që u’a bëri Pranverat e thyera.
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Hoxha, E., 2012. Qyteti dhe Dashuria. MM ed. Prishtinë: Qendra për Studime Humanistike
"Gani Bobi" - Prishtinë.
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6.4.3 Qyteti pa lum por me kupa shumë!

“Rrugës sy pa trembur Plisat po ecin, Prishtinën e dojna derisa t’vdesim,
hajde krejt durt nalt tash po këndojna për Prishtinën tonë që shumë e dojna
naaa…
Me dorë në zemër që nga vegjlia, gjaku i kaltër osht n’vena t’mia, krenar
në zemër o Prishtina nëse të duhet n’zjarr per ty hina naaa…”32

Një refren ky për qyteti pa lum por me kupa shumë. Një refren i cili ka shoqëruar për vite me
radhë adhurues dhe tifoz të zjarrtë futbolli e basketbolli të rreshtuar në anë të ekipit përfaqësues
të Prishtinës.
Ky refren në vete tregon një të vërtetë, pasqyron një fakt të qenë dhe tragjedin e qytetit të
Prishtinës dhe qytetarëve të saj. Një të vërtetë të fshehur e mbase edhe vështirë të kujtueshme
për të mos thënë të harruar totalisht. E vërteta e lumenjëve të mbuluar të Prishtinës të cilët për
koincidencë bashkoheshin mu pranu stadiumit të qytetit, pikërisht në vendin ku gumëzhonin
muret dhe rrugët dhe në vendin ku entuziazmi dhe adrenalina arrinin kulmin, për t’i dhënë
kështu akoma dhe më shumë qiltërsi brohoritjeve nga shpirti, të tifozëve të kaltër të Prishtinës!
Ky lum pas mbulimit mori me vete histori të shumta të këtij qyteti që vetëm ai i kishte parë dhe
dëgjuar, ëndrra, shpresa e premtime të panumërta të cilat linden dhe u mbytën brenda po të
njëjtit lumë.
Thonë që lumenjët janë pasqyra e qytetit, dhe si e tillë ajo reflekton çdo të mire dhe të keqe.
Është ajo e cila nuk fshehë asnjëherë turpet tona, nga aty ne arrijmë të shohim veten tonë të
vërtetë sado e shëmtuar të jetë, sepse një lumë nuk fshehë asnjëherë asgjë.
E nisa këtë rrëfim me vargjet emocionuese të klubit të tifozëve “Plisat” për të treguar se edhe
sot e kësaj dite këndohet me plot shpirt ky refren dhe bëjnë që përmes tij të gumëzhojë e gjithë
rrethina. Po sikur të ishim kaq entuziastë dhe të bashkuar për të kënduar e shkruar refrene të
tilla në çdo sferë të jetës prishtinase, në çdo sfidë e tranzicion që ka kaluar padrejtësisht
Prishtina! Sikur të ishim aty kur duhej, për çdo gjë… dhe jo vetëm për tifozeri! Atëherë dhe
vetëm atëherë do të mund të ecnim të gjithë sy pa trembur “Për Prishtinën tonë që shumë e
dojna na…”.
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Vargje të tifozëve bardhe e kaltër të Prishtinës që shoqëruan çdo ndeshje të përfaqësueses Prishtinase.
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Kur flasim për historinë e trishtë të Prishtinës, atë që përjetoi qyteti dhe qytetarët e tij pas
mbulimit të lumenjëve në Prishtinë, më pëlqen që me nostalgji ta theksoj një frazë që shumë
nga të moshuarit prishtinas e përdorin, kur përshkruajnë qytetin e tyre.
“Ndërmjet dy lumenjve:”Vellushës” dhe “Prishtinës”(Prishtevkës), shtrihej Prishtina dikur”
(Hoxha, 2012, pp. 136-138)33.
Fatkeqësi të tilla sikur ajo e mbulimit të lumenjëve, po i ndodhnin Prishtinës në vazhdimësi
dhe në mënyrë permanente ndikuan edhe në transformimin e imazhit të qytetit të dy lumenjëve.
Si pasojë e transformimeve të tilla, Prishtina me hapa gallopant po hynte në listën e vendeve
pa identitet, në një listë e qyteteve që ndryshojnë fytyrën, dhe rrjedhimisht këto transformime
pikën e atakut kryesor e kishin në arkitekturë dhe hapësira publike të cilat përfaqësonin “genius
– locin”-n e qytetit.
“Me valle e aksione vullnetare u rrënua Prishtina e dikurshme qytetare, gjoja se për t'i lënë
vend një qyteti të ri, me imazh të ri, për njeriun e ri modern... Shumë prej nesh as nuk e njohëm,
e as nuk e përjetuam atë qytet, por sot jemi dëshmitarë të shpërfytyrimit të qytetit të fëmijërisë
sonë para syve tanë dhe, më e keqja, prej njerëzve tanë”. Me të drejtë autorja vajton fatkeqësin
që përjetoi Prishtina.
Sipas (Hoxha, 2012, p. 136) qyteti i Prishtinës ndryshoi imazhin e tij sipas qejfit dhe
politikëbërjes së “heronjëve” që e lanë qytetin dhe qytetarët pa lumë. Prishtina “u mbyt bashkë
me varrosjen e dy lumenjve të saj që dikur i jepnin jetën, freskinë dhe gjallërinë atij. "Vellusha",
e cila vinte nga kodrat e Gërmisë në drejtim të qendrës së Prishtinës së vjetër, u mbulua në vitet
e '50-ta, ndërsa lumi "Prishtina", qe kishte rrjedhën nga perëndimi, po ashtu në drejtim të
qendrës së qytetit, u mbulua në fund të viteve të '70-ta. Vitet e '80-ta e gjetën Prishtinën me
lumenjtë e shndërruar në sistem kanalizimi”. Për fatin e keq të Prishtinës, askush nuk u gjykua
e nuk mori përgjegjësi për veprimin e bërë. Për më tepër akoma vazhdojnë të jenë krenar me
të bëmat e tyre! Dhe në qoftë se, një ditë, në të ardhmen e afërt, askush nuk do të ketë guximin
që të ndërmarrë diçka në këtë drejtim, diçka që do të kthente imazhin tënd në sipërfaqe, ashtu
siç t’i e meriton, uroj që mllefin tënd për turpet tona, të na përplasësh në surrat përmes fuqisë
që të ka dhënë natyra.

Hoxha, E., 2012. Qyteti dhe Dashuria. MM ed. Prishtinë: Qendra për Studime Humanistike "Gani Bobi" –
Prishtinë, 136.
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6.4.4 Hyjnesha në fron apo hyjneshë pa fron?

“Qyteti është prodhim i kulturës së një komuniteti, si në aspektin social,
ekonomik, politik e kulturor. Realisht, qyteti është pasqyra jonë nëpër kohë,
ajo që na e rrëfen të vërtetën e asaj çfarë jemi. Thyerja e pasqyrës
deformon ose pamundëson pamjen tonë, fytyrën tonë, karakterin tonë.
“Hyjnesha në fron” është një pasqyrë e një Prishtine që ekziston qëmoti
dhe ne mburremi me fuqinë e vërtetësisë së Prishtinës që ajo pasqyron.
Por, që “Prishtina të bëhet Hyjneshë në fron, duhen shumë e shumë
elemente vërtetësie për ekzistencën e saj, për kulturën e njerëzve të saj, për
karakterin e saj, që ajo të marrë fronin si kryeqyt
et i shtetit më të ri aktualisht.” (Hoxha, 2012, p. 75)

Hyjnesha në fron paraqet statujën e vogël nga terrakota të gjetur në Prishtinë, figura që
përfaqëson hyjnin femër duke reflektuar kështu kultin e idhullit të nënës që sot ruhet në muzeun
e Prishtinës. Ajo ka gëzuar përshtatjen e imazhit të “Hyjneshës në fron” si llogo të veçantë e
cila më vonë për shkak të rëndësisë së saj historike, arkeologjike dhe si artefakt me vlera
shpirtërore është adoptuar edhe si simbol i qytetit të Prishtinës. Mirëpo përveq përfaqësimit të
saj dinjitoz si simbol i kryeqytetit, a ka arritur që kjo “hyjneshë” të na mësoj diçka në lidhje ne
vlerat, dhe të qëndrojë krenare në krye të fronit? A e mori ndonjëherë “hyjnesha” trajtimin e
merituar? Mbase asnjëherë, të paktën jo të qytetit që ajo përfaqëson, sepse ai asnjëherë nuk
ruajti formën e tij të vërtetë dhe origjinale!
“Qytetet janë vende të kujtesës kolektive dhe kjo kujtesë është e lidhur me objekte dhe me
vende. Shkatërrimi i vendeve dhe i objekteve gjithherë merr me vete një pjesë të emocioneve,
të kujtimeve dhe të jetës së njerëzve që kanë jetuar aty, njëkohësisht duke e deformuar, duke e
zhvendosur, apo duke e shlyer imazhin e qytetit, identitetin dhe historinë e tij.” (Hoxha, 2012,
p. 73)34.
Prishtina ishte dhe po vazhdon të jetë qytet që ndërron fytyrën e vet, por jo në kuptimin e mirë
të fjalës, çdo herë kur dikush tjetër vjen në pushtet. Është shëndrruar në qytetin i cili nuk është
më në gjendje që t’a njohi vetveten. Në qytetin kukull me të cilin mund të bëj, kush të dojë,
çfarë të dojë, e gjithë kjo si pasojë e marrëzisë qytetare dhe institucionale.
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6.5 Reflektim mbi degradimin e arkitekturës moderne të Pas Luftës së Dytë
Botërore në Prishtinë
Kosova, e cila pas Luftës së Dytë Botërore mbeti (nën Federatën Serbe) pjesë e Republikës
Popullore Federale të Jugosllavisë u ndërtua dhe u dekonstruktua disa herë në emër të
përparimit dhe prosperitetit, me kombin që punonte shumë për të përvetësuar ndikime nga
vendet fqinje. Ky proces u miratua nën emrin e modernitetit dhe ndërtimit të një identiteti
modern në Kosovë. Në këto rrethana politike dhe shoqërore, ndikoi arkitektura jugosllave
(Gjinolli, 2015, p. 28)35. Sidoqoftë, është arkitektura bizantine dhe islamike ajo që i ka dhënë
Kosovës shumicën e ndërtesave ikonike në kujtesën e sotme kolektive, të tilla si kisha, xhami,
banja turke, pazare të hapura etj., Ndërsa lëvizje të ndryshme politike kanë detyruar ndryshime
të mëdha në arkitekturën dhe kulturën e Kosovës identiteti Qytetet e Kosovës, që deri në fund
të vitit 1940 mbajtën strukturën e tyre mesjetare, fillojnë të ndryshojnë në mënyrë dramatike
në emër të modernitetit në periudhën e pasluftës.
Sipas (Gjinolli, 2015, pp. 156-158)36 fryma e modernitetit solli tranzicionin më të madh në
qytetet e Kosovës përmes procesit të rigjenerimit urban. Në këtë periudhë, me sistemin e ri
administrativ, kishte një kërkesë më të madhe për infrastrukturë të përshtatshme. Përmes akteve
të ndryshme ligjore, shumë prona private u bënë prona publike në mënyrë që të ndihmonin në
zhvillimin e qendrave të reja administrative. Në këtë frymë, u ndërtuan bërthama të reja urbane,
duke u diferencuar nga qendrat historike para-ekzistuese.
Si rezultat i fuqizimit të fuqisë punëtore (Ismajli, 2011, pp. 131-145)37 thotë se hapja e
fabrikave, promovimi i arsimit dhe punësimit në pozicione të ndryshme administrative, numri
i njerëzve në qytetet e Kosovës filloi të rritet. Prandaj, ishte e kuptueshme që ekzistonte një
nevojë e ngutshme për ndërtimin e qendrave të reja të qytetit, rritjen e qyteteve si pjesë e një
lëvizjeje të re urbane, ndërtimin e një numri të madh të ndërtesave industriale dhe publike,
zhvillimin e lagjeve të reja dhe zhvillimin të pikave turistike.
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Fati i disa prej ndërtesave më ikonike të periudhës moderne në kryeqytet nuk ndryshoi vetëm
gjatë luftës, por edhe pas pavarësisë dhe nga njerëzit e këtij vendi, njerëz të cilët me ose pa
dashje dëmtuan rëndë historin dhe kujtesën kolektive të këtyre ndërtesave. Më tej, veçanërisht
do të doja të ndalesha në një rast të veçantë që është më shumë se sa një reflektim personal, një
ngjarje e cila u manifestuar me një protestë kundrejt atij degradimi që po i’u bëhej objekteve
që i përkinsnin modernizmit në Prishtin, protestë kjo e cila nxori në rrugë profesorë dhe
studentë por që fatkeqësisht në fund nuk rezultoi asgjë.

Ideja pas kësaj proteste ishte mbrojtja nga degradimi i mëtejshëm i ndërtesës së Fakultetit
Teknik, por siç mund edhe të shihet nga puna në vazhdim (e kuptuar edhe gjatë protestës),
tashmë kishte ardhur koha për të bërë një ndërhyrje, një ndërhyrje aq shumë të dëshiruar,
kërkuar e komentuar gjithandej.

Figura 10 Fakulteti Teknik Dikur vs Tani(Burimi:Fotografi huazuar nga interneti)

Ndërtesa e projektuar nga arkitekti i njohur slloven Edvard Ravnikar është, ose më saktë, ishte
një nga ndërtesat e pakta në Prishtinë që simbolizonte arkitekturën moderne, të një stili
brutalist. Sot, kjo ndërtesë, pas fragmenteve të njohura në vend dhe kohës që jetojmë si
"renovime", zyrtarisht bashkohet me radhën e disa ndërtesave të tjera, siç janë: Pallati i Shtypit
"Rilindja", ndërtesa e Kuvendit të Kosovës, Hotel "Bozhur", Grand Hotel dhe shumë objekte
të tjera, lavdia dhe simbolika e të cilëve është zbehur me kalimin e kohës. Adhuruesit e
arkitekturës autentike po i japin lamtumirën e fundit një pune tjetër arkitektonike, e cila në një
farë mënyre dukej më shumë si një akademi përkujtimore sesa një protestë, dhe studentët e
këtij fakulteti nuk guxuan të bashkoheshin me ata pak protestues në luftën kundër bastardimit
arkitektonik që po ndodhte në Kosovë . Kjo pasi, shumë pak prej tyre e dinë vlerën e saj
arkitektonike.
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Figura 11 Profesorët dhe Studentët në protesë me mbishkrimin "Stop Krimit Arkitektonik!" (Burimi: Fotografi
huazuar nga internet)

Fatkeqësisht, kjo dëshmon se sistemi arsimor në Kosovë ka qenë prej kohësh i gabuar, dhe
bashkë me të edhe objektet ku ky sistem hyn në veprim. Teksa pakica po ngrinte atë zë të vogël
për ndryshim, shumica (në këtë rast studentët) po qëndronin brenda ndërtesës së Fakultetit
Teknik, si spektatorë të një loje futbolli, dhe në vend të entuziazmit që pasqyrohet në fytyrat e
tifozëve të futbollit, ironia mbizotëronte mbi fëtyrat e tyre.
Sot ne jemi "krenarë" me "arkitekturën" që dominon në vendin tonë, sepse ekziston një "fasadë
e bukur" themi, për një objekt që meriton të zhduket, ne jemi "krenarë" që nuk do të kemi të
ftohët gjatë dimrit sepse objekti tashmë është i izoluar dhe ne detyrimisht do të vazhdojmë të
jemi "krenarë" edhe nesër, sepse dje nuk kishim guximin të luftonim dhe të ngrinim zërin
kundër atij kaosi apokaliptik që tashmë është bërë simbol identifikues i qytetit. Siç e përmenda
edhe më parë të njëjtin fat si ai i Fakultetit Teknik e kishte edhe shumë ndërtesa të tjera në
Prishtinë me të njëjtin stil ndërtimi (brutalist). Ndërtesa këto të cilat humbën identitetin dhe
vlerën që kishin dikur, e cila me kalimin e viteve filloi të zbehej edhe nga kujtesa kolektive e
brezave të mëparshëm dhe që për fatin tonë të keq nuk do të njihet kurrë nga brezat e rinj,
madhështia dhe lavdia e të cilave u shuan pas stiroporeve dhe alukobondit, për të mos u parë
kurrë më.
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Figura 12 Hotel "Bozhur" Dikur vs Tani (Burimi: Fotografi huazuar nga faqja e internetit
https://www.facebook.com/220136944685004/photos/a.753938474638179/3271136602918341/?type=3&theate
r)

Figura 13 Pallati i Shtypit Dikur vs Tani(Burimi: Fotografi huazuar nga internet
https://www.porta3.mk/kazhuvanja-na-otvoreniot-chas-vo-chest-na-profesorot-georgi-konstantinovski/)

6.6 Arkitektura, vargjet dhe Prishtina e projektuar nga profesor Bashkim
Fehmiu
“Njeriu është qeni, e cila as nuk mund të lindë e as jetojë i vetëm. Ai është
në komunitet dhe mu për këtë, për komunitetin nuk është plotësisht e njëjta
gjë se çfarë është secili individ brenda saj sikurse edhe për secilin individ
që nuk është plotësisht e njëjta gjë se si është komuniteti në të cilin ai jeton.
Komuniteti individin e edukon dhe ndryshon në mënyrë që ai pastaj të
ndryshojë komunitetin duke punuar dhe krijuar”.
Kur flasim për periudhën moderne në Kosovë, historinë, ndryshimet që derivuan nga nisma
moderniste, e në veçanti kur flasim për modernizmin në arkitekturën Kosovare, nuk mund të
kalojmë pa përmendur e lartësuar punën e modernistëve të parë Kosovar të diplomuar pas Luftë
së Dytë Botërore. Profesor Bashkim Fehmiu, i diplomuar në vitin 1958 në Fakultetin e
Arkitekturës në Universitetin e Beogradit, bashkë me Suade Mekulin (e lindur në Doko), e
diplomuar në të njëjtin vit në Fakultetin e Arkitekturës në Shkup, paraqesin dy arkitektët e parë
të diplomuar në Kosovë, pas Luftës së Dytë Botërore. Në vitin 1960, po në Beograd , diplomon
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edhe Skënder Hasimja, gjegjësisht në vitin 1962, arkitekti Qamil Beqiri (Sadiki, 8,9 Maj 2015,
p. 2)38.

Opusi profesional në fushën e arkitekturës dhe urbanistikës i profesor Bashkim Fehmiut ka
qenë shumë dimensional. Kontributi i tij është, duke filluar nga ai në fushën e edukimit si
profesor në Fakultetin e Arkitekturës pranë Universitetit të Prishtinës, ai menaxhes dhe
administrativ si themelues dhe udhëheqës fillimisht i Shërbimit Teknik të komunës së
Prishtinës e më vonë edhe Entit të Urbanizmit të Prishtinës, si dhe kontributi urbanistik e
arkitektonik si autor i shumë planeve urbanistike dhe arkitektonike të Prishtinës së gjysmës së
dytë të shekullit XX. Si një profesionist i një rangu të lartë me tendencën për të kontribuuar në
zhvillimin arkitektonik dhe urbanistik të Prishtinës profesor Fehmiu shpreh fuqishëm etjen e
tij për ta bërë një gjë të tillë edhe gjatë kohës sa ishte student, dhe për këtë gjë flasin më mirë
faktet që ai pothuajse të gjitha detyrat studentore i merrte me lokacion dhe kontekst nga
Prishtina. Këtu bëjnë pjesë edhe projekti i spitalit në qendrën spitalore në vitin e fundit të
studimeve dhe tetatri i dramës në Prishtinë si temë e diplomës në përfundim të studimeve të
cilën prezentoi para komisionit më datë 02.korrik 1958. Tek të dy projektet e lartpërmendura
shihet qartë vëmendja që ai i kushtonte kontekstit urban gjatë artikulimit të idesë së tijë
arkitektonike e që dëshmonë se jo rastësisht në vitet që do të vijnë në pas, shumicën e
kontributit ai do t’a jepte pikërisht në fushën e urbanistikës.
Stilit Internacional, stil i cili kishte themelet e veta në vitet e tridhjeta të shekullit XX nga
arkitektët amerikan Hiçkok (Henry-Russell Hitchcock) dhe Xhonson (Philip Johnsone) e që në
të pesëdhjetat kishte kulmuar gjithandej globit bëri që Profesor Bashkimi të ishte i familjarizuar
plotështë me lëvizjet arkitektonike të kohës, përmes këtyre detyrave studentore jep propozimet
e para që edhe Prishtina të përfshihet brenda Stilit Internacional dhe të mos mbetet jashtë
zhvillimeve bashkohore të arkitekturës.

Pas Luftës së Dytë Botërore në Prishtinë u pa një zbrazëti e madhe e institucioneve dhe
kuadrove për hartim dhe implementim me sukses të planeve urbanistike. Sipas (Sadiki, 8,9 Maj
2015, p. 4)39 një zbrazëti të tillë do ta plotësonte me prezencën dhe kontributin e tij të
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Sadiki, A., 8,9 Maj 2015. Kontributi i arkitektit Bashkim Fehmiu, në arkitekturën e
Prishtinës së pas Luftës së Dytë Botërore. Tetovë, In the proceedings of International
Conference of Applied Sciences 1.
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pazëvendësueshëm profesor Fehmiu, nga viti 1960 si drejtor i Departamentit të Urabnizmit
pran Kuvendit Komunal të Prishtinës, e më vonë edhe në themelimin dhe udhëheqjen e Entit
të Urbanizmit të Prishtinës. Si një shoshitës i shkëlqyeshëm i formimit të fytyrës arkitektonike
që po formonte Prishtina e shekullit XX, sidomos në vitet e 60-ta dhe 70-ta, profesor Fehmiu
rishikoi, recenzoi e madje edhe refuzoi projekte që propozoheshin për Prishtinën, në këtë rast
vlenë të përmendim refuzimin që i bëri propozimit të arkitektit beogradas shumë autoritativ të
kohës, arkitek Millorad Macura, për projektin e Pallatit të Shtypit në Prishtinë të hartuar në
vitin 1962.
Profesor Bashkim Fehmiu ishte dhe do të mbetet gjithmonë si ideatori, kuratori, arkitekti dhe
profesionisti i pashoq që arriti të projektonte pazëllin ideal të imazhit të Prishtinës. Kjo ndoshta
për shkak të pasionit të madh që gëzonte për profesionin si arkitekt si dhe dashurinë që kishte
për Prishtinën. Dhe nuk rreshti së bëri këtë gjë me përkushtim akoma dhe më të madh, nisur
nga fakti i angazhimit të tij edhe në mësimdhënie në Fakultetin Teknik që nga viti 1965 në
departamentin e Ndërtimtarisë, dhe nga viti 1978/79 edhe në departamentin e Arkitekturës.

Ai ishte ideues dhe bartës i shumicës së dokumentave planor që u hartuan për Prishtinën në
vitet e 60-ta dhe 70-ta, në cilësinë e projektuesit përgjegjës me përpunimin e planeve të niveleve
më të larta, siq mund të ishte Plani Gjeneral Urbanistik, në plane të niveleve më të detajuara
siq ishin Planet Rregullative dhe Studimet urbanistike pjesore për njësi të veçanta të qytetit, si
sheshet, minisheshet, shetitoret, etj. Si ideator i zgjidhjes urbanistike të Qendrës Universitare,
z. Fehmiu ishte projektues kryesor përgjegjës, konsulent profesorin Bogdan Bogdanoviq nga
Beogradi, dhe së bashku me ekipin projektues të përbërë nga: Miodrag Peciq, Ranko Radoviq,
Dimitrije Mladenoviq dhe Rexhep Luci hartuan planin urbanistik të Qendrës Universitare në
Prishtinë. Veprimtaria e profesor Bashkim Fehmiu nuk përfundon vetëm me kaq, një kontribut
të veçantë ai dha edhe në lëmin e arkitekturës, në projektimin arkitektonik. Një nga objektet
më të rëndësishëm të cilin ai realizoi në këtë fushë është projekti për hotelin “Grand Prishtina”.
I projektuar në vitin 1974 në bashkautorësi me arkitektin Dragan Kovaçeviq, ndërtimi i të cilit
zgjati derin në vitin 1978 (Sadiki, 8,9 Maj 2015, pp. 5-8)40.
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6.6.1 Arkitekturë e shkrirë në vargje
“Arqitekturë
âsht: rruga shtëpija, qyteti!
Ajo krijohet
për njeriun
dhe kohën e vet
paraqet at kohë
dhe njeriun e saj
. ...
Ajo âsht pjesë
e jetës sonë
e kulturës sonë
e epokës sonë ’’
Shprehjen e famshme të Frank Lloyd Wright, se çdo arkitekt patjetër duhet të jetë edhe një poet
i mire, më së miri na e dëshmojnë dorëshkrimet poetike të profesor Bashkim Fehmiut tek
“Poemza e arqitekturës”.
Ashtu si e cekem edhe me lartë, kontributi i profesor Bashkim Fehmiut është dhe do të mbetet
gjithmonë, shumë dimensional. Në këtë pikë mund të themi se ka filluar një lloj interesimi, dhe
kureshtje për të studiuar, analizuar, dokumentuar e publikuar kontributin e profesorit, edhe pse,
jo në nivel të dëshiruar. Me një ton mjaftë provokues, nxitës, e kritikues profesor Fehmiu jep
kontributin e tij në arkitekturë përmes poezisë. Një kontribut plotësisht të panjohur deri më
tani.
Bazuar në hulumtimet e bëra deri më tani, sipas (Sadiki, 6-7 November 2015, p. 2)41 në
bibliotekën personale të profesor Fehmiut, gjinden shumë dorëshkrime në mesin e të cilave
edhe një fletore me poezi me mbishkrimin në kopertinë "Bashkim Fehmiu II", që lë të
nënkuptohet se ekziston të paktën edhe një fletore para saj e pse jo edhe kushedi sa pas saj.
Poezitë brenda kësaj fletoreje janë të shkruara përgjatë vitit 1954, në kohën kur profesor
41
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Bashkimi ishte në vitet e para të studimeve në Fakultetin e Arkitekturës në Beograd. Në
gjithësej 61 poezi, ai i këndon: Ditës së re, agimit, bukurisë, muzikës, të ardhmes, venës,
dashurisë... Në këtë mes, natyrisht që nuk mund të mbetej pa këngën e saj edhe pasioni më i
madh i autorit, pasioni për arkitekturën, të cilës i këndon përmes vargjeve tek “Poemza e
arqitekturës”. Në gjithsej 361 vargje ai shprehë dashurinë e tij për arkitekturën, jep definicionin
e tij për të, bënë vlerësim të zhvillimit të saj historik, përkufizon rolin e saj në shoqëri dhe
anasjalltas, jep vizionin për zhvillimin e saj në të ardhmen.
Në “Poemza e arqitekturës” Bashkim Fehmiu me një ton mjaftë kritikues dhe inkurajues
përkufizon ndërlidhjen e ngushtë në mes të arkitekturës dhe shoqërisë. Për profesorin,
arkitektura luan rol të drejtëpërdrejtë në formësimin dhe edukimin shoqërorë, dhe si e tillë, ajo
duhet të krijohet duke marrur parasyshë vullnetin e shoqërisë. Sipas z. Fehmiut arkitektura nuk
është vetëm e arkitektëve prandaj ajo nuk mundë dhe nuk duhet të varet vetëm prej tyre.
“Duhet m’e qitë në shesh
problemin arqitektural,
E jo me e mbajtë
n’rreth profesional!
Sepse Arqitektura âsht
veprimtari shoqnore
Dhe si e tillë,
mundet,
duhet
me u kritikue.’’
Përmes kësaj përmbajtje të zjarrtë dhe pasionante të poemës, dhe përmes gjuhës së pasur
poetike që ka përdorur profesor Fehmiu tek “Poemza e arqitekturës”, na bën të kuptojmë se
kemi të bëjmë me një arkitekt dhe autor me sens të një rangu të lartë poetik, e që rrjedhimisht
skishte se si të ishte ndryshe, falë angazhimit të tijë të palodhur ku arkitektura nuk paraqiste
vetëm profesionin por edhe misionin e tij jetësor, ai do të shëndërrohej në arkitektin, urbanistin,
profesorin dhe mendimtarin më të denjë të gjysmës së dytë të shekullit XX në Kosovë (Sadiki,
6-7 November 2015, pp. 2-5)42.

42

Ibid., 2-5.

42

6.7 Kosova dhe Bienalja e arkitekturës
Dikush edhe mund të thotë, pse që në një hulumtim të këtij formati kemi të dedikuar një pjesë
të veçantë një eventi të tillë siç është Bienalja e Arkitekturës në Venedik. Ndoshta me të drejtë
një pjesë e madhe e njerëzve nuk e dinë ose nuk e kuptojnë rëndësinë e një eventi të tillë dhe
nuk njohin formatin, rregullat e pjesëmarrjes, atë që prezantohet në këtë event, dhe mbi të gjitha
rëndësinë që ka në promovimin dhe njohjen e vlerave arkitekturore të një vendi. Kosova dhe
përfaqësimi i saj nga kuratorë të ndryshëm në Venedik mori me vete si pjesë të skenarit të
pavilionit të Kosovës histori të shumta të lidhura ngushtë me kujtesën kolektive, temë kjo e
cila edhe po trajtohet në këtë hulumtim. E në këtë pike besoj se tani u kuptua qartë arsyeja
prapa shpalosjes në një kaptinë të veçantë të vlerave dhe kujtesës kolektive të vendit, prezantuar
në një event gjigant të arkitekturës botërore.
Në Bienalen e Venedikut Kosova është prezantuar vetëm katër here. Ndërsa prezantimi më
dinjitoz që Kosova pati në këtë ngjarje ishte ai i arkitektit dhe kuratorit Prishtinas Gëzim
Paçarizi43.Gëzimi një pjesë të shkollimit të tij për arkitekturë e ka mbaruar në Prishtinë për të
vazhduar pastaj në Gjenevë të Zvicrës, ku edhe ushtron profesionin e tij si arkitekt prej shumë
vitesh, me raste shkëputjesh të pjesërishme edhe në Prishtinë.
Çfarë pati të veçantë paviloni i kuruar nga arkitekt Gëzimi? Çfarë i’u prezantua më saktësisht
botës së arkitekturës dhe artit nga vlerat e Prishtinës dhe Kosovës në përgjithësi? Cili ishte
impakti që pati ky pavilion gjatë dhe pas përfundimit të kësaj ngjarje madhështore?

Pavilioni i Kosovës në Bienalen e Venedikut, pa dyshim se ka qenë ndër më të befasueshmit.
Ky pavilion kishte përdorur Kartën postale, si njërin nga dy elementet kryesore për të mbajtur
qëndrim karshi Modernitetit, duke e shndërruar këtë element publikues njëkohësisht në
medium këmbimi dhe në medium të shpërndarjes, por gjithashtu edhe të analizës së kontekstit
historik, arkitektonik dhe atij urban të Kosovës.

Pavilioni i Kosovës në pasqyrim e tij skenografik shfaqë një kullë të realizuar me një element
të vetëm, një shkam druri nga tradita vendore dhe një mur kartëpostalesh me imazhe të shumta
të vjetra dhe imazhe bashkëkohore të vendit, kjo për të reflektuar historinë e bujshme të
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shekullit të shkuar. Fillimisht, pa dyshim që kjo kullë e ndërtuar me shkama druri, elemente të
uljes, është e mrekullueshme në thjeshtësinë e saj modulare dhe në efektet optike të hijeve e të
formës së saj.

Shkami nuk është përdorur si element arkitektonik ngase eshtë vendosur anash dhe nuk mund
të qendrojë i vetëm, por vetëm i lidhur me shkamat tjerë. Kësisoj, nga përsëritja e një motivi të
thjeshtë krijohet një kullë e vjetër apo edhe moderne, dhe kjo bën sikur përsëritja të ishte arsyeja
e vetme e kësaj arkitekture. Eshtë e bukur padyshim ngase nga pikëvështrimi i pastër
arkitektural është e panevojshme. Përballë kësaj kulle prej shkamave të drurit e cila e
shfrytëzon traditën duke ia ndryshuar funksionin (këtu mund të shohim edhe një kritikë…), një
mur me imazhe është krijuar nga kartëpostalet që publiku mund t’i marr me vete, duke zgjedhur
ato që i pëlqejnë e duke përdorur një shkam (identik me ata të kullës) që t’i mbërrijë kartpostalet
në rendet e larta.

Kthim i rolit utilitar të shkamit i cili këtu shëndrohet në një ballkon të nevojshëm per ta parë
Kosoven. Thjeshtësi e qëlluar ky kuptim i dyfishtë, ndërmjet nevojës dhe simbolit…
Po ç’tregojnë këto imazhe? Në vetë Pavijonin e Kosovës, e poashtu edhe nëpërmjet titullit të
tij, mund të shohim e të ndiejmë një keqardhje për Kosovën e zhdukur, të shkrirë nga politikat
e njëpasnjëshme nëpër të cilat ka kaluar ky vend. Akuza me siguri se është e drejtë dhe e afërtë
në mënyrë që ky vizion politik, kjo dëshirë, ky vështrim mbrapa të japë një vizion nostalgjik të
një vendi i cili me keqardhje e shikon Modernitetin e imponuar me forcë. Të mos gabojmë,
forca për të cilën bëhet fjalë këtu janë komunizmi dhe luftërat

Te gjitha kartepostalet janë ne format të madh, të dyfishta nga madhesia tradicionale dhe pas
tyre kanë të shënuar gjithnjë emrin e arkitektit, të fotografit si dhe burimin e imazhit.
Asnjë kritikë sa i përket natyrës se imazheve, mirëpo barazimi i tyre në mur si dhe pozita ndaj
njeri-tjetrit parashtrojne problemin e hierarkise si dhe të fqinjësisë së tyre. Po e përsëris, ajo që
është më e fuqishmja është lakmia ndaj imazheve shumë më parë se brutaliteti i tregimeve që
ato fshefin. Aty është kurthi. Mbetet pra kjo magjepsje e vështrimit, kënaqësia e mbajtjes së
tyre në duart tona, për t’i kuptuar pamjet që ato fshefin, dhe më në fund për t’u besuar atyre.
Ato janë me siguri, në pozitën e tyre, në gjendjen aktuale të shtetit, një pasqyrë e fuqishme dhe
e tmerrshme ndërmjet një keqardhjeje të tradites së zhdukur dhe një modernizmi (dhunues)
shumë të afërtë e të padashur, të përzier në një rilindje të qetë e të zbutur.
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“Në këtë perspektivë sidomos, Pavijoni i Kosovës ishte njëri ndër më të qëlluarit dhe më të
prekshmit. Prandaj edhe unë bëra zgjedhjen time dhe mblodha kartëpostale. Keshtu ju
përgjigja kërkeses së Pavijonit në lojën e katëpostaleve. Padyshim kjo përzgjedhje e imazheve
është një autoportret për secilin vizitor.” David Liaudet 44.

Figura 14 Pavilioni i Kosovës në Bienalen e Arkitekturës në Venecia ( Burimi: Fotografi huazauar nga
faqja e kuratorit Gëzim Paçarizi http://www.pacarizi.com/exhibitions.html)
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[Accessed 25 November 2020].
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KAPITULLI III

7. ANALIZA E DY VEPRAVE ARKITEKTONIKE NË PRISHTINË,
QENDRA TREGTARE GËRMIA DHE MENZA E STUDENTËVE

Qëllimi kryesor pas zgjedhjes për të i’u bërë një analizë të shkurtër këtyre dy objekteve, lidhet
me faktin se që të dy këto objekte luajnë një rol shumë të rëndësishëm në historinë e ndërtimit
të imazhit të Prishtinës, dhe jo vetëm për shkak të rëndësisë së tyre sociale, edukative dhe
kulturore, por ndoshta më shumë për shkak të rëndësisë së madhe që kanë në kujtesën kolektive
të qytetit të Prishtinës.
Qendra tregtare “Gërmia” si qendra e parë tregtare në vend me pozicionin e saj strategjik, e
vendosur në qendër të qytetit dhe e shtrirë përgjatë rrugës më famoze të shekulliut XX
Marshalli Josip Broz Tito sot i njohur si sheshi Skënderbej. Ndërsa Menza e studentëve si
objekti i parë plotësues i kompleksit studentor “Kampusit të Universitetit të Prishtinës”. Vendi
i grumbullimit dhe socializimit të qindar mijëra gjeneratave të cilat u arsimuan në kuadër të
Universitetit të Prishtinës. Kjo analizë, më shumë në aspekt informues, ka për qëllim që t’i sjell
lexuesit një sërë informacionesh të rëndësishme në lidhje me këto dy objekte, rëndësin e tyre ,
impaktin në shoqëri, polemikat dhe diskutimet e shumta rreth intervenimeve që u bënë në këto
dy objekte. Në formë kronologjike do të tentohet të ipen informacione të rëndësishme rreth
arkitektit dhe periudhës së ndërtimit si dhe do të trajtohen elemente të ndryshme të
reprezentacionit të tyre arkitektonik bazuar në periudhën e ndërtimit, periudhë kjo e cila për
shoqërinë kosovare rezulton të jetë një modernizëm i vonuar i pas Luftës së Dytë Botërore.
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7.1 QENDRA TREGTARE “GËRMIA”
- Arkitekt: Ljiljana Rasevski
- Viti i projektimit: 1970
- Viti i përfundimit: 1972
- Investitor: Kompania Tregtare “Gërmia”, Prishtinë
- Koordinatat e GPS: 42º 39 '49.13 "N / 21º 9" 47.288 "E

Figura 15 Kartolina e Gërmisë (Burimi: Fotografi huazuar nga faqja e internetit Prishtina e Vjetër
https://www.facebook.com/pg/PrishtinaOLD/photos/?tab=album&album_id=400679590059070&ref=p
age_internal )

Bazuar në (Sadiki, 2020, p. 77) ndërtesa është projektuar në vitin 1970. Nga e gjithë sipërfaqja
prej 8.500 m², 4.500 m² të sipërfaqes së brendshme, u parashikuan për tregti në një planimetri
të tipit të hapur, si e para e kësaj tipologjie për qytetin e Prishtinës. Ndërtesa gjithashtu për herë
të parë sillte edhe eskalatorët që paraqisnin atraksion për qytetarët që vizitonin qendrën. Përveç
hapësirave për tregti, ndërtesa ofronte edhe përmbajtje të bollshme rekreative. Në pjesën e
lidhjes vertikale në mes të përdheses dhe katit të parë, është vendosur restoranti i cili lidhet me
sallën solemne për revy mode dhe manifestime të ngjashme. Vetëshërbimi prej 750 m? është
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pjesërisht i gërmuar në suterren në përputhje me topografinë e lokacionit. Në një bllok të ndarë
me një etazhitet prej P+5, është vendosur administrate.45
Sipas (Fetaj, 2020, pp. 69-71)46 Një artikull i një Reviste Arkitektonike në ish. Jugosllavia
shkruan: Hapësira e shitjeve: 4500 m2 Dhoma administrimi dhe shërbimi: 4000m2 Ndërtesa
formëson volumenin e saj nga tre objekte arkitektonike të lidhura me njëra-tjetrën: -Dyqani i
departamentit, nga kati përdhes në katin e 2-të; -Restorant dhe një sallë; -Blloku administrativ.
Për shkak të nivelit të supermarketit, 750 m2 është pjesërisht nën tokë, pjesa e përparme e saj
ka vizura drejt teatrit. Shkallët lëvizëse të dyfishta në zbritje dhe ngjitje çojnë qojnë nga kati
në kat. Ekzistojnë gjithashtu ashensorë për personelin dhe për mallrat. Nga vestibule në katin
e parë ka një lidhje me restorantin dhe sallën, e cila për momentin mund të shërbejë për shfaqje
mode apo manifestime të ngjashme. Të tre ndërtesat paraqesin një strukturë të bërë nga betoni
të armuar.

Figura 16 „Ndërtesa e Gërmisë pas përfundimit“ (Burimi: Arhitektura i Urbanizam 78-79, 1977,
Beograd, fq.89)

Aktualisht kjo ndërtesë përdoret nga Institucionet Shtetërore si: Administrata Tatimore e
Kosovës, Ministria e Infrastrukturës, një pjesë nga Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria
e Punëve të Jashtme, Instituti i Kosovës për Administratë Publike, Komisioni i Pavarur i
Agjencisë Mbikëqyrëse të Prokurimit Publik.
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Ish-ndërtesa e Qendrës Tregtare Gërmia është një nga ikonat më dalluese të arkitekturës
moderniste në qytetin e Prishtinës dhe pjesë e kujtesës kolektive të qytetit. Sot ndërtesa rrezikon
të prishet për të bërë vend për një sallë të re koncertesh. Ndërtesa që dikur strehonte qendrën
tregtare "Gërmia", qendra e parë tregtare në qytet, dhe tani është shtëpia e Administratës
Tatimore të Kosovës, shtrihet në vendin në të cilin parashikohet të ndërtohet një sallë
koncertesh. Kundërshtarët e projektit gjithashtu vënë në dyshim nevojën për të sakrifikuar
hapësirat ekzistuese të vlefshme dhe të mbrojnë për fundin e një kulture të "shkatërrimit të së
vjetrës, për të ndërtuar të renë", një moto që filloi pas Luftës së Dytë Botërore, e cila vazhdoi
edhe në ditët e Jugosllavisë dhe ka bërë jehonë edhe më të fortë në Kosovën e shekullit 21-të.

Figura 17 Kartolinat e viteve 70 "Gërmia" (Burimi: Fotografi huazuar nga faqja e internetit Prishtina e
Vjetër
https://www.facebook.com/pg/PrishtinaOLD/photos/?tab=album&album_id=400679590059070&ref=p
age_internal )

Në fund të shtatorit, organizata DoCoMoMo, një komitet ndërkombëtar për Dokumentimin dhe
Ruajtjen e Lëvizjes Moderne nisi një peticion online për të mbrojtur ndërtesën e Gërmisë.
58 Përfaqësuar në Kosovë nga Bekim Ramku, peticioni i DoCoMoMo u krijua për shkak të
shqetësimeve të forta se zgjedhja e sitit do të nënkuptojë gjithashtu prishjen e ish-qendrës
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tregtare, një ndërtesë moderniste të inauguruar në 1972, dhe një nga mbetjet e pakta të
arkitekturës moderniste të ndërtuar gjatë Jugosllavisë në zemër të qytetit.
Ky lloj kërcënimi që i’u kanos kësaj ndërtese, ndër të pakëtat të mbijetuara të modernizmit në
Prishtinë nuk mbeti pa u bërë e zhurmshme dhe pa marr jehonë nga të katër anët, ndër të
zhurmshmit ishin edhe organizata ndërkombëtare ICOMOS e cila në një deklaratë mbi këtë
gjendje shprehet mjaftë e alarmuar dhe e shqetësuar mbi gjendjen e krijuar rreth këtij objekti,
ata shprehen si më poshtë:
“ICOMOS është informuar nga një grup i anëtarëve të ICOMOS në Kosovë për gjendjen e ishdepartamentit të dyqaneve "Gërmia" në Kosovë, e cila është nën kërcënimin e rrënimit. Depoja
u ndërtua nga arkitektja Ljiljana Rashevski dhe u ndërtua në 1972 në Prishtinë, kryeqyteti i
vendit. Ishte dyqani i parë që u krijua pas periudhës së shkatërrimit të Luftës së Dytë Botërore
dhe gjithashtu përfshiu shkallët e para lëvizëse në qytet. Ky dyqan gjithashtu përfaqësoi
kalimin nga pazaret qendrore, të cilat ishin forma tradicionale e shitjes me pakicë në Prishtinë,
në dyqanet pas Luftës së Dytë Botërore. Për të gjitha arsyet e mësipërme, kjo ndërtesë
përfaqëson një periudhë me një domethënie të madhe për historinë e qytetit dhe kujtesën
kolektive. Për më tepër, “Gërmia” është një nga shembujt e vetëm të mbetur të trashëgimisë
moderne në Prishtinë.

Ky kërcënim i rrënimit ndodh ndërsa një sallë koncerti e financuar nga BE është planifikuar
të ndërtohet për të zëvendësuar dyqanin. Anëtarët e ICOMOS në Kosovë dëshirojnë që të
gjenden zgjidhje të tjera në mënyrë që salla e koncerteve të mund të ndërtohet pa pasur nevojë
të shkatërrojnë dyqanin.

Përveç kësaj, Komiteti ynë ICOMOS ISC20C u ka dërguar letra zyrtarëve të ndryshëm
qeveritarë për të tërhequr vëmendjen për këtë situatë shqetësuese, Docomomo gjithashtu i ka
dërguar letra kryetarit të Prishtinës dhe zyrës së BE-së në Kosovë.” (ICOMOS, 2019)47

47
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Figura 18 Vizatimet Teknike - Plani i katit të pare (Burimi: Skanime të huazuara nga punimi i diplomës
të Nora Fetaj, Prishtinë 2020 fq.73-74 )

Figura 19 Vizatimet Teknike – Prerjet (Burimi: Skanime të huazuara nga punimi i diplomës të Nora
Fetaj, Prishtinë 2020 fq.73-74 )

Këto peticione u nënshkruan nga mijëra njerëz! Më 10 tetor 2018, Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve publikoi listën e re të aseteve të Trashëgimisë Kulturore të Mbrojtur, ku ata
gjithashtu regjistruan ndërtesën Gërmia. Megjithëse nën mbrojtje të përkohshme 71 vjeç, është
ende e mundur të ndërhyhet në ndërtesën e Gërmisë, megjithatë, opsionet janë më të kufizuara
se më parë. Për sa kohë që ndërtesa mbetet nën këtë lloj mbrojtjeje, çdo ndërhyrje duhet të
rishikohet dhe miratohet nga Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve pranë Ministrisë së
Kulturës. "Pastërtia gjeometrike e vëllimeve që formojnë objektin, struktura jashtëzakonisht
autentike e fasadës së tij përfaqësojnë vlera unike arkitektonike, jo vetëm për atë periudhë
kohe, por edhe për ditët e sotme", Arbër Sadiki.
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Figura 20 Vizatimet Teknike – Fasadat (Burimi: Skanime të huazuara nga punimi i diplomës të Nora
Fetaj, Prishtinë 2020 fq.73-74 )

Figura 21 Vizatimet Teknike – Fasadat (Burimi: Skanime të huazuara nga punimi i diplomës të Nora
Fetaj, Prishtinë 2020 fq.73-74 )
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7.2 MENZA E STUDENTËVE
-Arkitekt: Dragan Radulović
- Përfundimi / Inaugurimi: 1974
- Koordinatat e GPS 42 ° 39’17.1 ”N, 21 ° 09’52.9” E

Figura 22 Kartolina e Menzës së Studentëve në vitet 70-të (Burimi: Fotografi huazuar nga faqja e
internetit imageofkosovo https://www.instagram.com/p/CD_zfvSFaC3/?igshid=1vhik4mk2mzzc)

Sipas (Sadiki, 2020, p. 70) zhvillimi i Prishtinës si qyteti i vetëm shqiptar universitar në
hapësirën e ish-Jugosllavisë, vazhdimisht impononte edhe zhvillimin e Qendrës Universitare
dhe nevojën për ndërtesa të reja brenda saj. Në vazhdën e këtij zgjerimi është edhe ndërtesa e
Mensës së Studentëve, e ndërtuar në vitin 1974, me projekt të arkitektit Dragan Radulloviq
(Dragan Radulović), atë kohë profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e
Prishtinës.48
Bazuar në (Fetaj, 2020, pp. 108-109) menza studentore kishte një rol kryesor në një qytet të
mesëm, i cili po rritej, modernizohej dhe po bëhej një metropol kombëtar duke ndjekur një
rrjedhë logjike të ngjarjeve. Nuk është ekzagjerim të thuash se ne po flasim për një nga
ndërtesat me rëndësi kombëtare, sepse ka një lidhje të fortë me themelimin e Universitetit të
48
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Prishtinës në 1969. Ajo ndjek temat e arkitekturës moderne të viteve 60 në përbërjen e saj :
artikulimi horizontal i fasadës, ballkoneve dhe platformave të cilat zgjerohen në hapësirën e
hapur urbane. 49
Ndërtesa e Mensës Studentore u rendit në një nga ndërtesat më të mira moderniste në Kosovë
në një artikull të shkruar nga Andrija Mutnjakovic (Arkitekt i Bibliotekës Kombëtare të
Kosovës) në Revistën “Arhitektura” (Revista Jugosllavi). Ndërtesa është një vend i rrënjosur
thellë në kujtesën e shumë qytetarëve. Së bashku me pjesën tjetër të Qendrës Studentore ajo ka
kontribuar në luftën kundër injorancës dhe shtypjes. Karakteristika kryesore e ndërtesës është
dizajni i formës së saj, veçanërisht forma e kulmit. Materialet e përdorura janë ndër të tjera
betoni i armuar dhe qelqi. Kjo strukturë betoni bën që përmbajtja dhe funksioni i ndërtesës të
lexohen nga jashtë. Hyrja është qartë e dukshme, shtyllat vertikale janë të dukshme për syrin.

Figura 23 Menza e Studentëve - Dikur dhe Sot (Burimi: Fotografi huazuar nga faqja e internetit
Prishtina e Vjetër
https://www.facebook.com/pg/PrishtinaOLD/photos/?tab=album&album_id=400679590059070&ref=p
age_internal )

Plani i katit të Mensës të Studentëve është i formave të rregullta gjeometrike. Hapi i kulmit e
bën ndërtesën tërheqëse për syrin. Ajo del shumë tej perimetrave të murit. Drita natyrore hyn
përmes dritareve shumëkatëshe të vendosura direkt nën çati. Karakteristikë tjetër e ndërtesës
janë ballkonet e dukshme në fasadën e përparme. Në përgjithësi e gjithë ndërtesa paraqitet si
një strukturë e menduar mirë në të cilën jo vetëm funksioni por edhe estetika i jepet përparësi.
"Rinovimi" Por fatkeqësisht, hap pas hapi ata e shndërrojnë atë në diçka tjetër, duke fshirë
detajet e tij dhe duke e "rinovuar" atë. Në 2002 filloi rinovimi i brendshëm, por kjo nuk është
e gjithë historia. Pjesa më e trishtuar është veshja e jashtme - "Stiroporizimi" që ata filluan në
2018. Palët e implikuara ishin Banka Botërore dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të
Republikës së Kosovës. Komuna e Prishtinës atëherë, krijoi një komision prej 3 ekspertësh të
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Arkitekturës për të analizuar këtë ndërhyrje, në komision morën pjesë: Arbër Sadiki, Gjejlane
Hoxha dhe Kujtim Elezi. Komisioni vlerësoi se projekti nuk përmbush kriteret ligjore dhe
standardet profesionale për të vazhduar. "Bazuar në vëzhgimin e gjendjes aktuale, Ndërtesa e
Mensës Studentore ka një shkallë të lartë të amortizimit të elementeve të fasadës, izolimin e
çatisë, dhe gjithashtu hapjet masive (dyert dhe dritaret) që shërbejnë si urat kryesore termike",
thotë komisioni raportin. Komuna tha që ata do të pezullonin ndërtimin, por kjo vazhdoi të
ndodhte. Plani i Bankës Botërore dhe Ministrisë i shkaktoi shumë dëm ndërtesës dhe e
transformoi atë sepse fasada prej betoni ishte e veshur me polisterol dhe humbi vërtetësinë e
saj. Dhe kështu plani i tyre me synimin për të përmirësuar Efikasitetin në Energji ndodhi që të
ndryshojë rrënjësisht stilin arkitektonik të kësaj ndërtese me rëndësi kombëtare.50
“Duke ju falënderuar përmbajtjes funksionale të ndërtesës, ajo shumë shpejt krijoi lidhjen
ndërtesë-vend-njeri, duke u shndërruar në një nga vendet ku ndodhën disa nga ngjarjet më të
rëndësishme shoqërore në qytet.”51
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KAPITULLI IV

8. REZULTATET
Në këtë kapitull të hulumtimit do të fokusohemi në rezultatet (të gjeturat) e pyetësorit të cilat
lidhen me temën në fjalë që ka të bëjë me kujtesën kolektive nëpërmjet arkitekturës në qytetin
e Prishtinës. Ky pyetësor është shpërndarë në rrethin profesional për të gjeneruar përgjigjje
profesionale dhe që ndërlidhen me problematikën e parashtruar nga ky hulumtim.
Duhet theksuar fakti se ky hulumtim është zhvilluar në kushte dhe periudhë jo të favorshme
për shkak të rrethanave me pandeminë Covid-19. Në njëfar mënyre kjo gjë e penalizoi
realizimin e hulumtimit sipas planifikimit fillestar, sepse nuk arritëm që të përfshinim edhe
shoqërinë civile, banorët e vjetër të Prishtinës, lagjet e para të ndërtuara dhe të banuara nga
Prishtinas të vjetër që ishin një nga pikat kyqe të konceptimit të hulumtimit por e cila nuk arriti
të përfshihej dhe përmblidhej si pjesë e të gjeturave për temën në fjalë. Me këtë rast mund të
themi se nëntëdhjetë përqind e rezultateve në vazhdim bazohen dhe janë burim i mendimeve
dhe njohurive të rrethit profesional.
Të gjitha pyetjet e parashtruara në këtë hulumtim kishin për qëllim kryesor, vërtetimin e
humbjes së origjinalitetit dhe identitetit të Prishtinës, lidhjen dhe nostalgjinë me arkitekturën e
vjetër, si dhe sjelljen në pah të ndonjë ndërtese të re e cila mund të themi se na përfaqëson
denjësisht pas viteve 2000, duke sjellë kështu në vëmendje edhe “fajtorët” për gjendjen e
arkitekturës në Prishtinë si formë reflektimi dhe reagimi mbi atë se për çfarë ka më së shumti
nevojë momentalisht qyteti i hyjneshës në fron, Prishtina.
Në vazhdim janë prezantuar të gjitha pyetjet dhe rezultatet e gjeneruara nëpërmjet pyetësorit.
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1. Gjinia
Dimensioni gjinor është një faktorë shumë i rëndësishëm në një hulumtim të tillë për të parë
dhe vlerësuar raportin në mes të dy gjinive në aspektin profesional por edhe në dhënien e
përgjigjjeve për pyetjet e parashtruara. Në këtë rast mund të shohim që raporti i profesionistëve
të gjinis femërore dhe mashkullore që janë përgjigjur në pyetjet e këtij hulumtimi janë në raport
pothuajse të barabartë, me një pjesëmarrje prej 54% të të anketuarve të gjinis femërore dhe
46% të gjinis mashkullore.

M
46%

F
F
54%

M

Tabela 1 Gjinia? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

2. Mosha
Sigurisht që edhe aspekti i moshës luan rol thelbësor në këtë hulumtim, për të vetmen arsye se
aspekti kohorë që po trajtohet në këtë hulumtim daton nga viti 1945 deri në vitin 1990, dhe
është pikërisht mosha është faktori i cili dëshmon vërtetësinë dhe korrektësinë e përgjigjjeve
të personave të anketuar, të cilët në njëfarë mënyre duhet të kenë jetuar ose studiuar brenda
kësaj periudhe kohore në qytetin e Prishtinës, që në gjenezë paraqesin një vlerë të shtuar për
këtë hulumtim duke qenë se i njohin, i kanë jetuar e studiuar, dhe ndoshta në memoriet e tyre
akoma janë të freskëta një sër ngjarjesh të cilat lane gjurmë në shpërfëtyrimin e imazhit të
Prishtinës. Në këtë pikë mund të shohim se mosha mesatare e personave pjesëmarrës që
përbëjnë 50% e të të anketuarve është 28.7 vjet, duke u ndjekur më pas me 22% të anketuar me
moshë mesatare 50.3 vjet për të vazhduar me një përqindje prej 20% pesona të anketuar me
moshë mesatare 40 vjet dhe për ta mbyllur me një pjesëmarrje prej 8% të personave të anketuar
me moshë mesatare prej 56.5 vjet.
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56 - 65
8%

46 - 55
22%

25 -35
36 - 45

25 -35
50%

46 - 55
56 - 65

36 - 45
20%

Tabela 2 Mosha? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

3. Profesioni
Faktor tjetër shumë i rëndësishëm për një hulumtim të kësaj natyre, sigurisht që është edhe
profesioni, për vetë faktin se që në fillim të konceptimit të problematikës që do të trajtohet në
këtë hulumtim është menduar që të anketuarit kryesisht të përfshinin fushën e studimit
arkitekturë ose të ngjashme. Nga pjesëmarrja e të anketuarve mund të shohim që 74% e të
anketuarve i takojnë rrethit profesional me titull: arkitekt, planer, inxhinier dhe dizajner,
ndërsa, 26% e të anketuarve të tjerë i takojnë fushave të ndryshme të studimit si: psikolog,
economist, jurist, gazetar, etj.
Të tjera
26%

Arkitekt/Planer
Të tjera

Arkitekt/Planer
74%

Tabela 3 Profesioni? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona
Berisha)

4. Vendi prej nga vini
Me qenë se fokusi kryesor i studimit të kujtesës kolektive është specifikuar në qytetin e
Prishtinës, nuk mund të mungonte edhe pyetja e cila dëshmon vendin e lindjes të personave të
anketuar. Sigurisht kjo nuk do të thotë se në qoftë se bëjmë një hulumtim për Prishtinën askush
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që nuk është Prishtinas nuk mund të përgjigjet, përkundrazi edhe pse kemi një laramani në
aspektin e vendlindjes, shumica e personave të anketuar kanë kaluar një pjesë të jetës ose
studimeve të tyre në Prishtinë, për më tepër ka të tillë që pjesën më të madhe të kohës së tyre e
kalojnë në këtë qytet duke ushtruar veprimtaritë e tyre. Nga kjo që mund të shohim në tabelën
më poshtë, vërejmë që 50% e të ankeuarve janë persona që kanë lindur dhe janë rritur në
Prishtinë, ndërsa, 50% e të anketuarve të tjerë janë persona që kanë lindur jashtë Prishtinës por
që një pjesë të jetës së tyre e kanë kaluar në Prishtinë, këtu përfshihen qytete të ndryshme
brenda edhe jashtë kufirit të Republikës së Kosovës si: Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjakovë,
Deçan, Klinë, Shtime, Podujevë, Kamenice, Vushtrri, Shterpc, Bujanoc, Presheve, dhe Shkup.

Të tjera
50%

Prishtinë
50%

Prishtinë
Të tjera

Tabela 4 Vendi prej nga vini? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona
Berisha)

5. Prej sa kohësh jetoni në Prishtinë?
Për të dëshmuar seriozitetin e pyetësorit dhe për të gjeneruar përgjigjje sa më të vërteta për
pyetjet e parashtruara, është thelbësore të dihet nëse të anketuarit jetojnë prej vitesh në
Prishtinë, nëse janë banorë resident apo banorë të përkohshëm në qytetin e Prishtinës. Kjo nuk
do të thotë se persona të cilët nuk jetojnë në Prishtinë ose personat të cilët jetojnë me shkëputje
ndërmjet Prishtinës dhe ndonjë qyteti tjetër janë të privuar nga e drejta për t’u përgjigjur në
këtë pyetësor, për më tepër mund të themi që persona të tillë janë vlerë e shtuar e hulumtimit
sepse periudhat në të cilat kanë jetuar në Prishtinë rezultojnë të jenë periudhat më tranzicionale
të qytetit të Prishtinës, dhe përgjigjjet e tyre mund të jenë shumë të vlefshme për në hulumtim
të kësaj natyre.
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41 - 50 vjet
6%

51 - 60 vjet
4%

1 - 10 vjet
15%

1 - 10 vjet
11 - 20 vjet

31 - 40 vjet
23%

21 - 30 vjet
11 - 20 vjet
27%

31 - 40 vjet
41 - 50 vjet

51 - 60 vjet

21 - 30 vjet
25%

Tabela 5 Prej sa kohësh jetoni në Prishtinë? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe
përpunuar nga Drilona Berisha)

6. Sa mendoni që kanë rëndësi ndërtesat e qytetit (arkitektura) në krijimin e
kujtimeve?
Duke qenë se tema kyqe e cila po hulumtuhet ka të bëjë me kujtesën kolektive nëpërmjet
arkitekturës në qytetin e Prishtinës nuk mund të mungonte një pyetje e cila tenton të dëshmon
rëndësinë e arkitekturës (ndërtesave të qytetit) në krijimin e kujtimeve, me që rast 92% e të
anketuarve shprehen se ndërtesat e qytetit janë shumë të rëndësishme në mos thelbësore në
krijimin e kujtimeve, ndërsa një përqindje shumë e vogël prej 8% shprehen se ndërtesat e qytetit
kanë rëndësi mesatare në krijimin ek ujtimeve.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92%

8%

0

Category 1
Shumë

Mesatarisht

Aspak

Tabela 6 Sa mendoni që kanë rëndësi ndërtesat e qytetit (arkitekture) në krijimin e kujtimeve?
(Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)
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7. Për çfarë qëllimi arkivojmë kujtime?
Dikush edhe mund të thotë se pse një pyetje e tillë? Në fakt qëllimi kryesor i arkivimit të
kujtimeve bazuar në të dhënat kualitative nga literaturat e trajtuar për këtë hulumtim ndërlidhet
me shprehjen dhe pasqyrimin e vlerave dhe civilizimin e shoqërive, fakt ky i cili shpeshherë
të bën të kthehesh në origjinë dhe t’i kujtosh vetes kush ne në të vërtetë.Ndër të tjera kujtimet
cilësohen edhe si vlera shpirtërore të cilat përcillen brez pas brezi. Në këtë pyetje 82% e të
anketuarve pajtohen fuqishëm me faktin se arkivimi i kujtimeve bëhet për të dëshmuar vlerat
dhe civilizimin tonë si shoqëri.

8%
Për të dëshmuar vlerat dhe
civilizimin tonë si shoqëri

22%

Për t'u kthyer në origjinë

16%

82%

Për t'i kujtuar vetes kush jemi në të
vërtetë
Të u'a përcjellim gjeneratave të reja

Tabela 7 Për çfarë qëllime arkivojmë kujtime? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe
përpunuar nga Drilona Berisha)

8. Për çfarë "vuan" më së shumti qyteti i Prishtinës?
Një pyetje e tillë është bërë me qëllim që të gjenerohen të dhëna, mbi bazën e të cilave mund
të ipen konkluzione dhe rekomandime edhe për studime të tjera të të njejtës natyrë. Nga të
gjeturat e të anketuarve mund të shohim se pjesa më e madhe e tyre që përbëjnë 84% janë të
mendimit që qyteti i Prishtinës më së shumti “vuan” për vetëdije qytetare, profesionale dhe
institucionale mbi atë se çfarë cilësohet vlerë, 40 % mendojnë se nevojiten legjislatura adekuate
për mbrojtje të vlerave dhe trashëgimisë arkitektonike dhe 34% shprehen se qytetin “vuan” nga
mungesa e studiuesve dhe dokumentuesve të vlerave të qytetit. Në këtë pyetje siç edhe mund
të shihni përqindjet janë shumë të larta, e në këtë rast vlenë të theksohet fakti se të anketuarit
kanë pasur mundësi zgjedhje të më shumë se një alternative, nga të gjitha mundësitë e
parashtruara.
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6%

Studiues që dokumentojnë vlerat e
qytetit,

34%

Legjislatura adekuate për mbrojtje
të vlerave
84%

Vetëdije qytetare, profesionale dhe
institucionale mbi atë se çfarë
cilësohet vlerë

40%

Të tjera

Tabela 8 Për çfarë "vuan" më së shumti qyteti i Prishtinës? (Burimi: Statistikat nga pyetësori –
Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

9. Cila nga ndërtesat më poshtë i'u lidhe emocionalisht me Prishtinën?
Përmes kësaj pyetje është tentuar të arrihet një nivel i krahasimit midis disa ndërtesave të vjetra
të ndërtuara para viteve 2000 dhe ndërtesave të ndërtuara pas viteve 2000 në qytetin e Prishtinës
duke tentuar të gjejë lidhje emocionale në raportin njeri – ndërtesë – kujtime. Sigurisht,
nëpërmjet kësaj pyetje sidomos nga gjeneratat e vjetra kam pritur një reagim sa i përket
ndërtesës së “Swiss Diamond Hotel”, me që rast në të kaluarën aty ekzistonte një hotel tjetër
“Hoteli Bozhur” më pas “Iliria” i ndërtuar në periudhën midis viteve 1970 në një frymë të
pastër modern që përfaqësonte denjësisht këtë periudhë. Nga tabella më poshtë shihet qartë se
ndërtesa e cila mbanë primatin e ndërtesës e cila ka krijuar më së shumti lidhjen emocionale
njeri – ndërtesë – kujtime është Pallati i Rinisë “Boro Ramizi” me 46%, pastaj, ndërtesa e
“Biblotekës Kombëtare” dhe si e fundit radhitet “Hoteli Grand”.
50%
40%
30%
46%

20%

38%

10%
0%

0%

16%

0%
Category 1
Swiss Diamond Hotel

Pallati i Rinisë - Boro Ramizi

Ministria e Arsimit Shkencës dheTeknologjisë

Bibloteka Kombëtare e Kosovës

Hotel Grand Prishtinë

Tabela 9 Cila nga ndërtesat më poshtë i'u lidh emocionalisht me Prishtinën? (Burimi: Statistikat nga
pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)
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10. Përmendni një ndërtesë që e dini se është ndërtuar në periudhën midis viteve 19451990 e që lidhet me kujtesën kolektive të qytetit të Prishtinës.
Nëpërmjet kësaj pyetje është tentuar të vihet në sfidë motori gjenerues i kryesor i kujtimeve
ndër të tjera, të sfidohet në aspekt kohorë, me që rast 60% e të të anketuarve theksojnë ndërtesat
e listuara në tabelë si të ndërtesa të ndërtuara midis viteve 1945-1990 dhe nuk janë fare gabim,
ndërsa, 40% të anketuar të tjerë përmendin po ashtu ndërtesa të tjera të ndërtuara brenda
periudhës së theksuar kohore, por që për shkak të llojllojshmërisë së ndërtesave të përmenduara
pjesa më e madhe e tyre janë grumbulluar në një përqindje të veçantë.
45%
40%
35%
30%
25%
20%

40%

15%
10%
5%

16%

20%

14%
6%

4%

0%
Category 1
Bibloteka Kombëtare

Pallati i Rinis

Rilindja

Instituti Albanologjik

Ndertesa e RTK

Tjera

Tabela 10 Përmendni një ndërtesë që e dini se është ndërtuar në periudhën midis viteve 1945-1990 e
që lidhet me kujtesën kolektive të qytetit të Prishtinës. (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar
dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

11. Përshkruani një karakteristikë që dini lidhur me ndërtesën e lartëpërmendur.
Arkitektin, materialet ndërtimore, vitin e ndërtimit ose të tjera.
Në përgjithësi të anketuarit kanë shprehur pothuajse gjithçka që dinë lidhur me ndërtesën e tyre
të preferuar, me që rast nuk kanë hezituar të tregojnë detaje lidhur me arkitektin e ndërtesës,
materialet ndërtimore, vitin e ndërtimit dhe elemente të tjera që ndërlidhen me objektin në fjalë.
Në këtë pike vlenë të theksohet fakti se të anketuarit me sqarimet e tyre kanë shkuar edhe përtej
aspektit së ndërlidhjes ndërtesë-kujtime, por edhe duke e kontekstualizuar projektin edhe me
vendin e ndërtimit dhe detaje të tjera shumë interesante për ndërtesën.
Ndër të tjera një i anketuar shkrun me nostalgji për ndërtesën e Biblotekës Kombëtare si më
poshtë:
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“E projektuar nga Arkitekti kroat Andrija Mutnjakovic në vitin 1982. Sipas arkitektit të
Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, ndërtesa ka për qëllim të përfaqësojë një stil që ndërthur
forma arkitektonike bizantine dhe islamike. Në burime të tjera ka deklarata nga arkitekti aktual
se "ky projekt i cili është i lidhur me traditën e arkitekturës para-romake, kjo ndërtesë shihet
si Stilit Ndërkombëtar dhe një përpjekje për të kombinuar modernen me traditat rajonale dhe
arkitekturën rurale, por gjithashtu si një stil modern-Metabolist. Përkundër deklaratave
zyrtare të arkitektit për stilin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës ka shumë mendime të tjera
kur bëhet fjalë për pamjen e ndërtesës dhe kuptimin e saj. Një nga versionet më të famshëm
është ai që lidh kupolat e ndërtesës me kapelën kombëtare shqiptare "plisi". “
12. Sa kontribuojnë kujtesa kolektive dhe arkitektura në konceptimin e vetvetes dhe
identitetit qytetar?
Sigurisht një pyetje e tillë në pamje të parë mund të ngjasojë si e pa vend në një hulumtim të
tillë, por në fakt , është shumë i rëndësishëm të hulumtohet dhe të dihet një fakt i tillë, duke
qenë se falë kujtesës kolektive që kemi ndërtuar ndër vite dhe falë arkitekturës që kemi
trashëguar ndër breza ne sot arrijmë të njohim dhe konceptojmë vetveten por edhe të gëzojmë
një identitet kombëtar të pa krahasueshëm me asnjë vend tjetër. Në këtë pikë bashkohen edhe
shumica e të anketuarve, ku 85.70% e tyre shprehen se aspekti i kujtesës kolektive dhe
arkitekturës janë shumë të rëndësishme në konceptimin e vetvetes dhe identitetit komëtar,
ndërsa, 14.30 % prej tyre shprehen se faktorët e lartëpërmendur kanë rëndësi mesatare në
konceptimin e vetvetes dhe identitetit kombëtarë, dhe nuk ka të anketuar të cilët nuk e mendojë
se ky faktor nuk është i rëndësishëm.

14.30%

Shumë
Mesatarisht
Aspak

85.70%

Tabela 11Sa kontribuojnë kujtesa kolektive dhe arkitektura në koceptimin e vetvetes dhe identetit
kombëtar? (Burimi: Statistikat nga pyetësori– Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)
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13. A mendoni se qyteti i Prishtinës ka ndryshuar ndër vite?
Në një hulumtim të kësaj natyre nuk mund të mungonte një pyetje e cila synon të konstatojë
ose për të qenë më e sinqertë, të rikonstatoj faktin se imazhi i qytetit të Prishtinës ka ndryshuar
shumë ndër vite. Pyetje kjo në të cilën 94% e të anketuarve shprehen se me të vërtetë qyteti i
Prishtinës ka ndryshuar shumë ndër vite, dhe vetëm 6% prej tyre mendojnë se ndryshimi i
qytetit të Prishtinës është mesatarë.

6%
Po shumë
Mesatarisht
Jo Aspak
94%

Tabela 12 A mendoni se qyteti i Prishtinës ka ndryshuar ndër vite? (Burimi: Statistikat nga pyetësori
– Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

14. Pse është shkatërruar identiteti i Prishtinës?
60.00%

40.00%
20.00%

44.90%

44.90%

36.70%

36.70%
18%

0.00%
Si pasojë e injorancës - paditurisë
Si pasojë e okupimit dhe pamjaftueshmëris së pushtetit në vendimmarrje

Si pasojë e jo gadishmërisë qytetare për të kundërshtuar pushtetin
Si pasojë e ndryshimit të vazhdueshëm të pushteteve
Identiteti i Prishtinës nuk është shkatërruar

Tabela 13 Pse është shkatërruar identiteti i qytetit të Prishtinës? (Burimi: Statistikat nga pyetësori –
Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

Kjo pyetje për shumë edhe mund të tingëlloj sugjestive, mirëpo një pyetje e tillë ka rrjedhë
duke u bazuar në literaturën primare të trajtuar për këtë hulumtim ku një pjesë e studiuesve që
janë marrë me këtë temë kanë konstatuar në hulumtimet e tyre se identiteti i qytetit të Prishtinës
është shkatërruar. Ndërsa, kjo pyetje është bërë me qëllim që të gjejë lidhje shkakësore dhe të
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argumentoj ”pse”ka ndodhur një shkatërrim i tillë, duke listuar kështu disa faktorë që janë
huazuar edhe nga literaturat e përdorura për qëllime të hulumtit. Në këtë pyetje vlenë të
theksohet fakti se të anketuarit kishin mundësi zgjedhje të më shumë se një përgjigjje. Në këtë
rast shohim se 44.90 % e të anketuarve unanimisht shprehen se shkatërrimi i identitetit të qytetit
të Prishtinës ka ndodhur si pasojë e injorancës –paditurisë dhe si pasojë e okupimit dhe
pamjaftueshmërisë së pushtetit në vendimmarrje, ndërsa 36.70% e përgjigjjeve shkojnë edhe
për faktorë të tjerë si, pasojë e jo gadishmërisë qytetare për të kundërshtuar pushtetin dhe si
pasojë e ndryshimit të vazhdueshëm të pushteteve. Ndërsa është shqetësues fakti se 16% e të
anketuarvtë rrethit profesional shprehen se identiteti i qytetit të Prishtinës

nuk është

shkatërruar!
15. Cilët ishin faktorët që shpunë në shpërfytyrimin e imazhit të Prishtinës?
70%
60%
50%
40%
66%

30%
46%

20%
30%
10%

12%

0%
Faktorët social

Faktorët ekonomik

Faktorët ideologjik / politik

Të tjera

Tabela 14 Cilët ishin faktorët që shpunë në shpërfytyrimin e imazhit të Prishtinës? (Burimi: Statistikat
nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

Kjo pyetje ndërlidhet shumë me pyetjen paraprake me që rast nga të anketuarit është kërkuar
të bëjnë një ndërlidhje midis faktorëve të cilët i paraprinë shpërfytyrimit të imazhit të
Prishtinës. Sigurisht edhe listimi i këtyre faktorëve rrjedhë duke u bazuar në literaturën primare
të trajtuar për këtë hulumtim. Pjesa më e madhe e të anketuarve që përbëjnë 66% shprehen se
janë faktorët ideologjik / politik ata të cilët shpunë në shpërfytyrimin e imazhit të Prishtinës,
duke mos lënë mënjanë edhe faktorët ekonomik me 46% dhe faktorët social me 36%, ndërsa,
12% e të anketuarve shprehen se nuk e dine cilët mund të kenë qenë faktorët të cilët paten
ndikimin më të madh në shpërfytyrimin e imazhit të qytetit!
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16. Kush e "pësoi" më së shumti nga shpërfytyrimi i imazhit të Prishtinës?
70.00%
60.00%

50.00%
40.00%
30.00%

53.10%

20.00%

61.20%

61.20%

46.90%

10.00%
0%
0.00%
Qyteti

Qytetarët

Trashëgimia Arkitektonike

Historia e Qytetit

Askush

Tabela 15 Kush e pësoi më së shumti nga shpërfytyrimi i imazhit të Prishtinës? (Burimi: Statistikat
nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

Siç mund të keni vërejtur në gjithë kronologjinë e pyetjeve të parashtruara për këtë hulumtim,
secila pyetje ndërlidhet me njëra – tjetren dhe ka një shpjegim se përse është bërë një pyetje e
tillë. Sigurisht në këtë pyetje të anketuarit shprehen pothuajse unanimisht në përgjigjjet e tyre
lidhur me pyetjen se kush e pësoi më së shumti nga shpërfytyrimi i imazhit të Prishtinës.
Në këtë pyetje një element nuk është shtuar qëllimisht, e ai është gjeneratat e reja, dhe është
shqetësues fakti se si profesionistët nuk mendojnë fare që ata të cilët kanë pësuar më së shumti
nga shpërfytyrimi i imazhit të qytetit janë gjeneratat e reja të cilat asnjëherë nuk do të kenë
mundësi të njohin qytetin e tyre, në formë e tij më origjinale, kjo edhe si pasojë e
dokumentimeve dhe literaturave të munguara. Sigurisht faktorët e lartëpërmendur në tabelë,
është më se e ditur se kanë pësuar nga një shpërfytyrim i tillë, por fatkeqësisht gjeneratat e reja
do të jenë ata të cilët do të vazhdojnë atë që ne kemi nisur, mirëpo nuk do të jetë njësoj, ata nuk
do të njohinqytetin e tyre në formën e tij origjinale, dhe fatkeqësisht Prishtina do të jetë e pa
aftë të shprehë të kundërtën e asaj që është sot!

17. Përmendni një ndërtesë, rrugë, shesh të Prishtinës që ju e mbani mend se është
transformuar vazhdimisht ndër vite?
Kjo pyetje është bërë me qëllim për krijuar lidhshmëri ose për të gjetur shkëputje, nëse ka
ndodhur shkëputje midis të vjetrës dhe kujtesës kolektive, me që rast të anketuarit shprehen
lidhur me ndërtesat, rrugët dhe sheshet e Prishtinës të cilat ata i mbajnë mend se janë
transformuar ndër vite.
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Ndër përgjigjjet më të shpeshta në këtë pyetje ishin si vijon:
“Në Prishtinë ka shumë objekte që sot nuk kanë imazhin e njejtë: Rilindja, Fakulteti Teknik,
Sheshi Nëna Terezë, Swiss Hotel apo Hotel Bozhur, Banka e Lublanes dhe lagje te ndryshme
të qytetit të cilat sot nuk përfaqsojnë imazhin e para 20 viteve.”
“Kuvendi i Kosovës, Andrea Gropa, rr.UÇK, rr. Rexhep Luci”
“Lagjia Aktash dhe lagjia e spitalit”
Është bukur të dish se në kujtesën kolektive të njerëzve akoma jetojnë kujtime nostalgjike për
Prishtinën, po fatkeqësisht mos dokumentimi i tyre do të na kushtoj shumë në vitet pasuese që
do të vine, sidomos për brezin e ri.

18. Cili mendoni se është vendi më i rëndësishëm përkujtimor publik ose historik në
Prishtinë që lidhet fuqishëm me kujtesën kolektive?
Edhe në këtë pyetje vërejmë një ndërdhje të fuqishme midis të vjetrës dhe kujtesës kolektive
me që rast në pothuajse të gjitha përgjigjjet rezulton se të anketuarit pjesën më të madhe të
kujtimeve të tyre e lidhin me ndërtesat e përmendura deri më tani. Përgjigjjet më të shpeshta
në këtë pyetje ishin: Pallati i Rinisë “Boro Ramizi”, Sheshi “Nënë Tereza”, Rruga përgjatë
menzë së studentëv tash rruga “Agim Ramadani”, Kampusi i Universitetit të Prishtinës
përkatësisht Bibloteka Kombëtare dhe zona historike e qytetit- qyteti i vjeter dhe qendra ish
Korzo (Bulevardi).

19. Kush mendoni se janë fajtorët kryesor për gjendjen aktuale të arkitekturës në
Prishtinë?
100.00%
80.00%
60.00%
92.80%

40.00%

43.90%

20.00%

31.60%

23.40%

2%

0.00%
Institucionet Shtetërore

Kompanitë ndërtimore dhe ato të arkitekturës

Profesionistët

Vetë qytetarët

Të tjera

Tabela 16 Kush mendoni se janë fajtorët kryesor për gjendjen aktuale të arkitekturës në Prishtinë?
(Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)
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Sa për të sqaruar sqaruar ata të cilët mund të jenë skeptik sa i përket kësaj pyetje. Një pyetje e
tillë nuk është bërë me qëllim që drejtoj gishtin ndaj një institucioni apo kujtdo tjetër. Qëllimi
kryesor dhe i vetëm i kësaj pyetje është të nxjerrë në pah ata të cilët duhet të merren më
seriozisht me qështjen e kujtesës kolektive, trashgimisë arkitektonike, kulturore e shpirtërore
që ky qytet ka ndërtuar ndër vite. Sigurisht edhe për më tepër edhe ky hulumtim nuk është bërë
që të mbetet Brenda arkivave por t’i shërbej institucioneve dhe komunitetit dhe çdo pale të
interesit lidhur me temën në fjalë. Në këtë të anketuarit shprehen në 92.80% se fajtorët kryesor
për gjendjen aktuale të arkitekturë në qytetin e Prishtinës janë institucionet shtetërore, më pas
43.90% shprehen se një pjesë e fajit është edhe e kompanive ndërtimore dhe atyre të
arkitekturës pjesë e të cilave janë një numër i madh i profesionistëve të cilët në këtë pyetje
marrin një përqindje bukur të lartë prej 31.60%, mirëpo nuk shpëtojnë pa u listuar edhe shoqëria
civile me një përqindje prej 23.40%, Sigurisht për 2% të të anketuarve të cilët janë shprehur se
kjo nuk ishte një pyetje e qëlluar, mund të them se kjo pyetje në fakt tentoi t’i japë drejtim
paqartësis tonë se ku jemi duke ngecur dhe tek kush duhet të drejtohemi për t’i vënë në rrugë
të drejtë dhe për të përmirësuar të gjitha gabimet e të shkuarës.

20. Cfarë mendoni për ndërhyrjet e bëra në Fakultetin Teknik, Pallatin e Shtypit
"Rilindja", Hotelin Grand dhe Hotelin "Bozhur" sot Swiss Diamond Hotel?
60.00%
40.00%
48.90%

20.00%
8.50%

25.50%

17.10%

0.00%
Është bërë mirë
Nuk është bërë aspak mirë

Nuk duhej të prekeshin fare këto ndërtesa
Duhej të bëheshin intervenime, por duke ruajtur origjinalitetin e ndërtesës

Tabela 17 Çfarë mendoni për ndërhyrjet e bëra në Fakultetin Teknik, Pallatin e shtypit "Rilindja",
Hotelin Grand dhe Hotelin Bozhur? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga
Drilona Berisha)

Duke qenë së “viktimat” e fundit të ndërhyrjeve të bëra në emër të renovimit në Prishtinë ishin
Fakulteti Teknik, Pallati i Shtypit “Rilindja”, Hoteli Grand dhe Hoteli Bozhur të cilat paten në
shpërfytyrim të pa imagjinueshëm ndonjëherë, nuk mund të shpëtonte një pyetje e tillë duke
pasur parasyshë faktin se pjesa më e madhe e këtyre objekteve që sot janë shpërfytyruar
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tërësisht lidhen fuqishëm me kujtesën kolektive që po trajtohet në këtë hulumtim. Pjesa më e
madhe e të anketuarve me pjesëmarrje prej 48.90% shprehen se nuk duhej të prekeshin fare
këto ndërtesa, 25.50% e të anketuarve shprehen se nuk është bërë aspak mire, 17.10% shprehen
se duhej të bëheshin intervenime por të ruhej origjinaliteti i ndërtesës, ndërsa, 8.50% mendojë
që është bërë mire me ndërhyrjet e bëra… Një përqindje shqetësuese kjo, nëse krahasohet në
raport me jo gadishmërinë qytetare për të protestuar kundër këtyre ndërhyrjeve në kohën e para
intervenimev!
21. A do të mund ta mbajmë gjallë nostalgjin (imazhin) për Prishtinën e dikurshme
vetëm përmes kujtimeve në 10 vitet e ardhshme?
100.00%
50.00%
6.10%

49%

22.40%

16.30%

6%

0.00%

Mendoj që po mundmi
Pjesërisht mendoj që po
Nuk mendoj aspak që mundemi
Nuk mendoj që ka mbetur diçka për t'u mbajtur mend në Prishtinë
Të tjera

Tabela 18 A do të mund ta mbajmë gjallë nostalgjin (imazhin) për Prishtinën e dikurshme vetëm
përmes kujtimeve në 10 vitet e ardhshme? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe
përpunuar nga Drilona Berisha)

Kjo pyetje në një formë ose tjetrën tenton të idealizojë imazhin e qytetit të Prishtinës në 10
vitet e ardhshme, me që rast synon të njohë dhe zbulojë mendimin e të anketuarve lidhur me
faktin se a mund të mbahet gjallë imazhi dhe nostalgjia për qytetin vetëm përmes kujtimeve në
10 vjetorin që na pret. Pjesa më e madhe e të anketuarve që përbëjnë 49% mendojnë pjesërisht
që po, një gjë e tillë është e mundur, 22.40% shprehen se nuk mund të ndodhë një gjë e tillë,
16.30% shprehen se nuk ka mbetur diçka për t’u mbajtur mend në Prishtinë, 6.10% të tjerë
shprehen se po mund të jetë e mundur të mbahet gjallë imazhi i qytetitvetëm përmes kujtimeve,
ndërsa 6% i të anketuarve të tjerë shprehen se nuk kemi nevojë për nostalgji dhe kujtime…
Sido që të mund të qëndrojë e vërteta rreth kësaj pyetje, bazuar në përqindjen më të lartë të
përgjigjjeve që është shumë e pavendosur lidhur me këtë gjë, të gjithë mundë të jemi skeptik
sa i përket kësaj pyetje, sidomos kur kemi mungesa të theksuara të literaturave dhe
dokumentimeve që shfaqin imazhin e qytetit në formën e tij më origjinale.
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22. Cili do të ishte veprimi juaj qytetar nëse Bibloteka Kombëtare dhe Pallati i Rinise
"Boro Ramizi" do të rrënoheshin një ditë?
100%
50%

66%

34%

38%

2%

0%

2%

0%
Nuk do të kisha dëshirë kurr që kjo gjë të ndodhte
Do të bëja protestë dhe do të kërkoja llogari
Askush nuk ka të drejtë t'I shkatërroj vlerat e qyteti, ato na përkasin të gjithëve
Thjeshtë do më vinte keq
Nuk do më vinte keq aspak

Tabela 19 Cili do të ishte veprimi juaj qytetar nëse Bibloteka Kombëtare dhe Pallati i Rinisë do të
rrënoheshin një ditë? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona
Berisha)

Duke qenë se reagimi qytetar sa i përket ndërhyrjeve dhe shpërfytyrimit që përjetoi së fundmi
Fakulteti Teknik ishte shumë i zbehët për të mos thënë se nuk kishte reagim fare, përveç një
grupi të caktuar që nuk kalonte më shumë se 30 pjesëmarrës të organizuar nga profesorë dhe
student nga Fakulteti i Arkitekturës në Ubt, pjesa tjetër e qytetarëve të cilëve padrejtësisht po
u merrej një pjesë e histories së qytetit dhe kujtimeve të tyre ishin në heshtje totale.
Nuk mund të shpëtonte pa u parashtruar një pyetje e kësaj natyre duke qenë se shënjestër e
ideve të liga dhe dashakeqe një ditë mund të jenë fatkeqësisht edhe Bibloteka Kombëtare dhe
Pallati i Rinisë “Boro Ramizi”, bazuar në përvojat paraprake ku veprimi qytetar ishte pothuajse
pasiv. Edhe në këtë pyetje vërejmë një hezitim sa i përket gadishmërisë qytetare për të bërë
protestë dhe për të kërkuar llogari me që rast merr një pjesëmarrje në përgjigjje prej 34%, pjesa
më e madhe e të anketuarve në këtë pyetje shprehen se nuk do të kishin dëshirë kurrë që një
gjë e tillë të ndodhte edhe me këto dy ndërtesa. Quditërisht 38% e të anketuarve shprehen se
askush nuk ka të drejtë t’i shkatërroj vlerat e qyteti sepse ato na përkasin të gjithëve, përqindje
kjo e cila shkon pothujase në raport të drejtë me gadishmërinë për të ngritur zërin e që mund të
paraqes një element pozitiv sa ipërket ngritjes së vetëdijes qytetare për të reaguar. Ndërsa vetëm
2% e të anketuarve shprehen se thjeshtë do të i’u vinte keq nëse një gjë e tillë do të ndodhte një
ditë.
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23. Cila është ndërtesa ikonë e Prishtinës, ajo që i'u falë më së shumti kujtime dhe
emocione?
Një pyetje e tillë është parashtruar me qëllim që të merret një mendim se cila ndërtesë është
ikona e qytetit të Prishtinës. Të dhënat e të anketuarve na dëshmojnë se ndërtesa ikonë e
Prishtinës, ajo e cila i’u fal më së shumti kujtime dhe emocione ndër breza është ndërtesa e
Biblotekës Kombëtare të Kosovës. Kjo pyetje risjellë në vëmendje diskutime dhe polemika të
shumta lidhur me ndërtesën në fjalë, me që rast për opinionin e gjerë publik shqip folës por
edhe për atë ndërkombëtarë mund të themi se një nga objektet më të diskutuara dhe të cilësuara
si “shëmtim” nga një sondazh i panjohur online në fakt është ndërtesa kryevepër e realizuar në
zemër të qytetit të Prishtinës. Pas ndërtesës së Biblotekës Kombëtare të anketuarit mendojnë
që ndërtesa të tjera ikonë janë edhe Pallati i Rinisë, Hoteli Grand dhe Shtëpia e Mallrave
Gërmia vetëm se, me një përqindje më të vogël se sa ndërtesa e Biblotekës Kombëtare.
50%
40%
30%
20%

40%
24%

10%

14%

8%

14%

0%
Bibloteka Kombëtare

Pallati i Rinisë

Hotel Grand

Shtepia e mallrave "Germia"

Të tjera

Tabela 20 Cila është ndërtesa ikonë e Prishtinës, ajo që i'u falë më së shumti kujtime dhe emocione?
(Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

24. Cila ndërtesë nuk përfaqëson vlera arkitektonike në Prishtinë sipas jush?
Kjo pyetje sa e thjeshtë mund të cilësohet edhe si shumë e vështirë për të u përgjigjur në
momente të caktuara. Një pyetje e tillë është bërë me qëllim që të vej në pah, ndërtesën ose
ndërtesat të cilat nuk përfaqësojnë vlera. Sipas të dhënave të të anketuarve, ndërtesa e cila
kryeson listen ndërtesave të cilat nuk përfaqësojnë vlera arkitektonike është ndërtesa e Institutit
të Historisë “Ali Hadri”, duke pasuar me Swiss Diamond Hotel dhe MASHT – Ministria e
Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Një pjesë e të anketuarve ishin konfuz sa i përket
vlerësimit të një ndërtese me që rast shprehen se të gjitha ndërtesat e pas viteve 2000 dhe
ndërtesat me fasadë strukturale ngjyrë të kaltërt nuk përfaqësojnë vlera arkitektonike. Një pjesë
tjetër deklarohen se nuk e dine se cila ndërtesë nuk përfaqëson vlera arkitektonike. Diçka e cila
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ngjason befasuese nga të anketuarit është se një 12% cilësojnë ndërtesat si: Bibloteka
Kombëtare, Pallati i Rinisë dhe Pallatin e Shtypit si ndërtesa që nuk përfaqësojnë vlera
arkitektonike! Një përqindje e tillë në fakt është shumë e lartë, dhe në një formë është
kontradiktore me përqindjen e një pyetje më sipër, me që rast ndërtesat e përmendura një pyetje
më sipër cilësohen si ndërtesa ikonike! Kjo përqindje nuk mund të zbërthehet dhe do të mbetet
enigmatike për faktin se, ne nuk mund të dime ose të përcaktojmë çfarë mund të kenë menduar
të anketuarit në fjalë, të jetë bërë gabim nga ngutia, të jetë ngatërruar pyetja, apo ndoshta me
të vërtetë mendojnë ashtu!
30%
20%
10%

26%
6%

10%

14%

22%
10%

12%

0%
Instituti i Historisë "Ali Hadri"
MASHT
Swiss Diamond Hotel
Të gjitha ndërtesat pas viteve 2000
Të gjitha ndërtesat me fasadë strukturale ngjyrë të kaltërt
Nuk e di

Tabela 21 Cila ndërtesë nuk përfaqëson vlera arkitektonike në Prishtinë sipas jush?
(Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona Berisha)

25. A ekziston një ndërtesë e ndertuar pas viteve 2000 e cila na përfaqëson denjësisht
në Prishtinë? Nëse po cila?
Duke u bazuar në të dhënat e hulumtimit pjesa më e madhe e të anketuarve shprehen se nuk
ekziston një ndërtesë e ndërtuar pas viteve 2000, për të cilën mund të themi se na përfaqëson
denjësisht. Me këtë pyetje mund të themi se i jemi përgjigjur edhe një prej pyetjeve kryesore
të hulumtimit, që ka të bëj pikërisht me ndërtimet e pas luftës në Prishtinë. Ndërsa, një pjesë
tjetër e të anketuarve mendojnë që ndërtesat e vjetra të tilla si Bibloteka Kombëtare, Pallati i
rinisë, Pallati i Shtypit dhe të gjitha ndërtesat tjera të ndërtuara ndërmjet periudhës 1945-1990
janë të vetmet ndërtesa që na përfaqësojnë denjësisht edhe në shekullin e ri.
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14%

18%

0%
Jo nuk ka

Bibloteka Kombëtare

Te tjera

Tabela 22 A ekziston një ndërtesë e ndërtuar pas viteve 2000 e cila na përfaqëson denjësisht në
Prishtinë? Nëse po, cila? (Burimi: Statistikat nga pyetësori – Realizuar dhe përpunuar nga Drilona
Berisha)

26. Na sygjeroni! Çfarë mund (duhet) të bëjmë për të shpëtuar imazhin e Prishtinës,
trashëgiminë dhe kujtesën kolektive të ndërtuar ndër vite nëpërmjet
arkitekturës?
Në këtë pyetje të anketuarit nuk hezituan fare të shkruanin lidhur me masat intervenuese që
duhen marrë parasyshë, në mënyrë që të intervenohet dhe të ruhet një pjesë e trashëgimisë dhe
kujtesës kolektive të qytetit e cila ka mbetur e pa prekur. Një pyetje e tillë u bë me qëllim që
njerëzit të shprehnin shqetësimet dhe dëshirat e tyre se çfarë duhet të bëhet në Prishtinë në
mënyrë që të mos zhduket tërësisht imazhi i qytetit të hyjneshës në fron. Sigurisht të gjitha
sygjerimet e marra nga të anketuarit do të vlerësohen, kategorizohen, pasqyrohen dhe do të
merren parasyshë në pjesën e fundit të hulumtimit, pjesën e rekomandimeve për Prishtinën.
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9. PËRFUNDIMET

Padyshim që qyteti i Prishtinës ka dështuar të ruaj kuptimin dhe shpirtin e qytetit. Shpirti i
qytetit akoma mbahet mend nëpërmjet disa prej ndërtesave ikonike të ndërtuara nga periudha
e Pas Luftës së Dytë Botërore deri në fund të viteve 90-të një pjesë e madhe e të cilave tashmë
janë shpërfytyruar totalisht. Struktura e vjetër urbane nuk është marr fare në konsideratë gjatë
zhvillimeve të reja në qytet e që paradoksalisht kanë ndikuar në degradimin e kësaj strukture.
Qyteti i Prishtinës ka thelluar krizën e identitetit, ka humbur karakteristikat dhe tiparet e tij
unike dalluese dhe me këtë tempo të “zhvillimeve” dhe shpërfytyrimeve të një pas njëshme që
po i ndodhin qytetit ai për një kohë shumë të shkurtër nuk do të jetë më i aftë të vazhdojë të
veprojë si udhëzues për njerëzit që jetoj në të.
Bazuar në të gjeturat e hulumtimit mund të themi se harresa ose kujtesa kolektive e venitur
mund të jenë fatale dhe shkatërruese për trashëgiminë e një qyteteti. Me këtë rast mund të themi
se sukseshëm i jemi përgjigjur pyetjeve të hulumtimit. Në pyetjen se “Çfarë do të thotë për një
qytet të harrohet nga kujtesa kolektive” kam arritur në përfundimin që një gjë e tillë rezulton
në “IDENTITET TË HUMBUR ARKITEKTONIK”. Ndërsa në pyetjen “A ekziston një
ndërtesë e ndërtuar pas viteve 2000 e cila na përfaqëson denjësisht”, duke u bazuar në
vëzhgimin e ndërtesave të ndërtuara pas luftës së fundit në Kosovë por edhe në të gjeturat e
hulumtimit, fatkeqësisht nuk ekziston një ndërtesë e tillë, përveç ndërtesave të ndërtuara në
periudhën e Pas Luftës së Dytë Botërore. Duke u nisur nga ky fakt, ne si profesionistë dhe si
shoqëri në përgjithësi duhet të vetëdijësohemi sa i përket vlerave, trashëgimisë arkitektonike
dhe kujtesës kolektive si thesaret më të qmuara të zhvillimit tonë shoqërorë dhe qytetit në
përgjithësi, sepse monumentet, ndërtesat, pa marrë parasysh madhësinë, vendndodhjen, formën
ose materialitetin e tyre mbartin një auretë të përjetësisë, unitetit dhe universalitetit. Në
shumicën e rasteve ato ndihmojnë në festimin e historisë kombëtare dhe sigurojnë një ndjenjë
të mbylljes së një periudhe historike, kjo është arsyeja pse ato duhet të mbeten ashtu siç janë të
pa prekura në formën e tyre më origjinaale si elementi më i rëndësishëm i qytetit në mënyrë që
ato të kujtohen dhe të ndihmojnë në përcjelljen e asaj kujtese kolektive nga brezi në brez, sepse
zgjedhja jonë, e ruajtjes ose shkatërrimit të strukturave të ndërtuara në qytet formon kujtesën
dhe identitetin tonë kolektiv.
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10.REKOMANDIMET

Duke u bazuar në të gjeturat e hulumtimit që burimor kishte trajtimin e literaturës primare,
qëllimit dhe objektivave të tij që kanë të bëjnë me kujtesën kolektive nëpërmjet arkitekturës në
qytetin e Prishtinës, rekomandimet për hulumtime të ardhshme lidhur me këtë temë mirëpo
edhe rekomandimet për intervenim janë prezantuar si vijon, pasi kaluan nëpër një fazë
vlerësimi dhe kategorizimi të rekomandimeve më të nevojshme dhe më urgjente për intervenim
të menjëhershëm në qytetin e Prishtinës.
•

Ndërgjegjësim më i lartë qytetar dhe pastaj profesional. Reagim më i madh i shoqërisë
kundrejt shkatërrimeve mjedisore dhe arkitekturore.

•

Të kthehen në gjendjen e mëparshme ndërtesat që veçse janë shpërfytyruar dhe tek të
cilat mund të intervenohet, ndër to: Pallati i Shtypit “Rilindja” dhe Hoteli Grand.

•

Të renovojmë ndërtesat me qëllim të sigurimit të komforit të kërkuar në kohët e sotme,
por me kujdes të shtuar dhe duke ruajtur imazhin dhe origjinalitetin e ndërtesave.

•

Të formohet një komitet, këshill ose asociacion i përbërë nga grupe profesionistësh që
merret ekskluzivisht me dokumentimin e vlerave të qytetit dhe të cilët do ti vlerësonin
zhvillimet e reja në qytet duke i integruar ndërtimet e trashëgimisë në vazhdën e këtyre
zhvillimeve.

•

Të mbrohen me ligj si monumente të rëndësisë historike dhe arkitektonike, të
promovohen këto vlera dhe të flitet sa më shumë për to në mënyrë që njerzit t’i duan
dhe ti vleresojne por dhe t’i mbrojnë kur është e nevojshme.

•

Të grumbullohen të gjitha materialet e mundshme arkivore: fotografi, plane
arkitektonike, intervista me banorë të vjetër të Prishtinës dhe të gjitha të dokumentohen,
të botohen dhe të shpërndahen në masë si literatura të nevojshme për studim dhe
informim. Që në shkollë fillore të mesohen vlerat historike – arkitektonik tek gjeneratat
e reja, e sidomos në universitete të arkitekturës, që studentët të mos kompromisojnë
kurr mbi kurrizin e ndërtesave të vjetra për të ndërtuar një të re, për përfitime biznesore.

•

Dhe e fundit por jo nga rëndësia, të nis një hulumtim i përmasave shumë më serioze për
të gjitha qytetet e Kosovës, nën petkun e bashkëpunimit institucional, profesional dhe
shoqëri civile në mbledhjen, grumbullimin dhe publikimin e të gjitha vlerave të
trashëgimisë historike dhe arkitektonike që përbëjnë identitetin dhe civilizimin tonë si
shoqëri.
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11.REFLEKTIM NËPËRMJET IMAZHEVE
Dhe në qoftë se ekzistojnë skeptik të cilët akoma e besojnë faktin se imazhi i ndërtesave dhe
imazhi i qytetit të Prishtinës nuk është shpërfytyruar, urdhëroni faktet të nderuar!
Është shpërfytyruar totalisht ish Hoteli Bozhur prapa stiroporeve dhe elementeve dekorative
neoklasike.

Figura 24 Reflektim nepermjet imazheve - Kollazh i shpërfytyrimit të Hotel Bozhurit (Përpunoi
kollazhin: Drilona Berisha)

Është shkatërruar plotësisht imazhi i Fakultetit Teknik prapa fasadës demit në emër të
renovimit dhe efiçiencës së energjisë, kinse për të përmbushur nevojat për izolim që kishte ky
objekt!

Figura 25 Reflektim nepermjet imazheve - Kollazh i shpërfytyrimit të Fakultetit Teknik (Përpunoi
kollazhin: Drilona Berisha)
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Është zhveshur totalisht nga mashkulloriteti që reprezentonte dikur Pallati i Shtypit “Rilindja”.
Për fatkeqësin tonë as arkitekti që projektoi këtë ndërtesë Georgi Konstadinovski nuk e njohu
veprën e tij gjatë vizitë së tij të fundit në Prishtinë.

Figura 26 Reflektim nepermjet imazheve - Kollazh i shpërfytyrimit të Pallatit të Shtypit "Rilindja"
(Përpunoi kollazhin: Drilona Berisha)

Dhe si rezultat i të gjitha këtyre shpërfytyrimeve që i kanë ndodhur qytetit dhe ndërtesave të
qytetit të Prishtinës, kemi ngelur nën mëshirën e fatit për të parë vazhdimësinë e këtij plani
dashakeq që ka nisur prej kohësh dhe po vazhdon të bëhet akoma dhe më i egër.

Figura 27 Reflektim nepermjet imazheve - Kollazh i protestës për mbrojtjen e "Rallatit të rinisë" dhe
"Biblotekës Kombëtare" (Përpunoi kollazhin: Drilona Berisha)
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Nërsa, për të gjithë ne si profesionist por mbi të gjitha si banorë të këtij qyteti të reagojmë më
herët dhe në mënyrë shumë më të ashpër për ruajtjen e vlerave të qytetit përpara se e keqja që
ka nisur të na përfshijë në planin e saj dashakeq. E kemi obligim moral dhe profesional.

Figura 28 Reflektim nepermjet imazheve - Kollazh i protestës për të shkatërruar ndërtesat antivlerë
(Përpunoi kollazhin: Drilona Berisha)
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